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ABSTRAKT
Rrugëtimi i Kosovës deri në përfundim të procesit të shtetëzimit të plotë, me demokraci kushtetuese dhe
vlera evropiane, me përcaktim të qartë drejt agjendës së integrimeve euro - atlantike, nuk është rrugëtim
politik i kohës së re dhe i përjetuar lehtë. Ky punim synon të hulumtoj për sfidat e Kosovës në aspektin
politiko - territorial ndër vite, që nga periudha kur Kosova ishte objekt i padrejtësive historike e deri në
ditët e sotme ku është palë në tavolinën negociuese në procesin e dialogut Kosovë - Serbi. Kosova, një
territor i vogël prej 10,887 km², me një popullsi prej rreth 2 milion banorë (90% e të cilëve janë shqiptarë,
10% serbë dhe pakicat e tjera), ka qenë prej kohësh një palë interesi midis nacionalizmit serb dhe shqiptar.
Posedimi dhe kontrolli i këtij territori janë elementët kryesorë të këtij aksioni, më pak nga rëndësia e tij
ekonomike dhe strategjike sesa nga vlera mitologjike me të cilën mund të investohet. Edhe pse shumica
e popullsisë së saj është shqiptare, serbët e konsiderojnë Kosovën si djepin historik të kombit të tyre. Ky
pretendim legjitimon, në sytë e tyre, aneksimin e Kosovës nga Serbia gjatë luftërave ballkanike (19121913) dhe politikën që ajo ndoqi ndaj shqiptarëve përgjatë shekullit XX. Ky ndërtim ideologjik ishte
veçanërisht i dukshëm gjatë krizës së rëndë të viteve 1990, nga shpërthimi i Federatës Jugosllave (1991)
deri në ndërhyrjen e NATO-s në Kosovë (1999). Përmes këtyre faqeve, tregojmë se si bashkësia
ndërkombëtare e trajtoi krizën e Kosovës. Zbërthimi i dhunshëm i Jugosllavisë në vitet 1990 e solli
Evropën përsëri në luftë dhe spastrim etnik që nuk kishte përjetuar që nga Lufta e Dytë Botërore. Ashtu
si Kroacia dhe Bosnja, edhe Kosova ishte një nga episodet e saj. Përballë kësaj dhune që shpaloset në
portat e Evropës, komuniteti ndërkombëtar nuk mund të qëndronte indiferent. Kam ndjekur linjën
kronologjike të ngjarjeve. Fillimisht është pjesa përshkruese e përkufizimit të procesit negociues duke
vazhduar me aspektin historik të mëvetësisë së Kosovës që nga përpjekjet e para serioze politike
shqiptare për të përcaktuar bazat e shtetësisë.Në punim pra do të analizohen pozicionet e dy palëve
pjesëmarrëse, marrëveshjet e arritura, pritshmëritë, sfidat e rradhës dhe në fund konkluzionet dhe
rekomandimet për veprimet dhe strategjitë që duhet ndjekur pala Kosovare.
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1 HYRJE
Pse është stërzgjatur dialogu Kosovë - Serbi? A do të ketë rezultate pozitive fundi i tij dhe cilat
janë sfidat kryesore deri atëherë̈? Cilat janë prioritetet e bisedimeve? Sfidat e procesit të negocimit
dhe qasja në bisedime, janë edhe objektivi i kësaj teme e cila jo vetëm që është sfidë jo e lehtë
por në anën tjetër është një ngutshmëri që e rëndon edhe më shumë barrën e palës kosovare në
këtë proces.
Bisedimet (teknike) në mes Kosovës dhe Serbisë, me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, kanë
filluar në vitin 2011. Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara më 2010 miratoi
rezolutën e sponsorizuar nga 27 vendet e atëhershme të Bashkimit Evropian e cila hapi rrugë për
fillimin e dialogut Kosovë - Serbi, të lehtësuar nga BE-ja, bazuar ne opinionin e Gjykatës
Ndërkombëtare te Drejtësisë më 2010, sipas të cilit, “shpallja e pavarësisë së Kosovës nuk paraqet
shkelje të së drejtës ndërkombëtare”.
Synimi i këtij punimi është të shtjellohet fillimisht konteksti historik i Kosovës i cili shërben si
bazë për të kuptuar procesin negociues sot, përvoja në rrugëtimin e negociatave ndër vite, e kaluara
e hidhur e Kosovës në këto procese dhe ndikimin që kanë pasojat e saj sot. Fokus i veçantë i
kushtohet dialogut Kosovë - Serbi, si obligim ndërkombëtar, i mishëruar si proces përcaktues i
rrugëtimit drejt anëtarësimit në BE si për Kosovën ashtu edhe për Serbinë. Do të analizohet procesi
që nga fillimi i tij, mënyra se si ka rrjedhur tutje deri në ditët e sotme, sfidat që kane dominuar dhe
sfidat qe janë në pritje si dhe marrëveshjet e arritura. Do të analizohen pozicionet e dy palëve
pjesëmarrëse dhe pozicioni i palëve ndërmjetësues, do të shtjellohen marrëveshjet e arritura dhe
shkalla e zbatueshmërisë së tyre, do te analizohet nga materiale te ndryshme dhe nga gjendja
faktike se kush janë faktorët kyç për suksesin apo dështimin e këtij dialogu, cilat janë ngecjet qe
janë identifikuar deri tani në procesin si tërësi, në palët negociuese apo edhe ne palën
ndërmjetësuese, çka përben sfidë e cila do të mund të konsiderohej arsye për ngërç potencial, se
cilën strategji duhet të ndjekë Kosova dhe cilat hapësira duhet të mbushen për normalizim te
marrëdhënieve.
Vëmendje e theksuar do t’i kushtohet edhe pozicionit dhe qasjes së ShBA-ve në këtë proces si
pjesëmarrës aktiv, por edhe qasjen gjatë rrugëtimit deri te arritja e fillimit te dialogut si proces. Do
te analizohen fazat e dialogut duke reflektuar mbi secilën dhe duke u mbështetur ne atë se çka
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thotë Rezoluta e Asamblesë se Përgjithshme te OKB-se te shtatorit 2010 qe procesi negociues,
dialogu ka për qellim promovimin e bashkëpunimit rajonal, avancimit të agjendës evropiane dhe
përmirësimin e jetës se qytetareve, atëherë do te behet konkluzion ne baze te hulumtimeve se sa
realisht është përmirësuar jeta e qytetareve ne Kosove nga pjesëmarrja ne dialog, cila janë
përfitimet dhe shpërblimet e deritanishme dhe cilat janë pritshmërie nga faza e radhës e dialogut.
Po ashtu do te behën rekomandime, se cilat janë veprimet dhe strategjitë qe duhet ndjekur për një
pozicion sa më të fuqishëm te palës Kosovare, çka duhet te bëjnë institucionet kosovare por edhe
çka duhet të ofrojnë BE-ja dhe ShBA si palë lehtësuese aktive në këtë proces. Ky punim pra
përbëhet nga analiza, konkluzioni dhe rekomandimet për tërë procesin e negociatave në tërësi,
duke shpresuar që në të ardhmen do të shërbejë si shtyllë e fortë për hulumtim dhe nuk do të mbetet
vetëm një punim në arkivë. Poashtu janë të perfshira edhe intervista me figura të ndryshme të
politikës kosovare, opinionet e tyre lidhur me dialogun Kosovë – Serbi lidhur me sfidat që i
konsiderojnë ata dhe strategjitë që duhen ndjekur pala kosovare. Analiza e opinioneve më ka
shërbyer si burim i rëndësishëm për te kuptuar edhe pikëpamjet e atyre që janë të përfshirë në
skenën politike kosovare si aktorë aktiv dhe më kanë ndihmuar në zhvillimin e mëtutjeshëm të
perspektivës mbi dialogun në këtë punim. Ky punim synon që të arrijë të përmbledhë në vete në
mënyrë të qartë dhe kronologjike procesin e dialogut, duke u mbështetur në hulumtim nga burime
të ndryshme, në libra te ndryshëm, në artikuj akademik, në publikime, në intervista (përvoja
personale të akterëve politikë), ku dominon qëllimi kryesor që punimi të jete i qartë dhe objektiv.

2

2 SHQYRTIMI I LITERATURËS
Kam shqyrtuar një numër të konsiderueshëm të literaturës, nga libra e artikuj të ndryshëm,
literaturë e cila më ka ndihmuar të kam një vizion më të qartë të kuptimit të procesit të negocimit.
Kam përfshirë një sërë defininimesh, raportesh, e intervistash të ndryshme të zhvilluara lidhur me
temën e dialogut Kosovë - Serbi, nga të cilat kam fituar njohuri të reja, të thella për kronologjinë
e procesit të negocimit që nga historiku e deri në fazën aktuale të dialogut. Për formësimin e këtij
punimi jam mbështetur edhe në dokumente të ndryshme të institucioneve publike.
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2.1 Procesi i negocimit
Që të kuptohet procesi i negocimit jo vetëm në verzionin e tij klasik, mund ta bëjmë
një krahasim. E krahasojmë me farmakologjinë e cila është ajo që përcakton se sa
miligram substancë duhen, sa herë në ditë duhet të përdoret një ilaç, kohëzgjatjen, moshën,
përcakton poashtu mënyrat se si duhet aplikuar dhe mjetet te cilat duhet të shfrytëzohen,
të mirat, efektet anësore, indikacionet dhe kundërindikacionet. Pra njëjtë është një
proces negocimi. Baza apo themeli i një procesi te negocimit është përgatitja. Bazë e
cila është përcaktuese e suksesit apo dështimit në një tavolinë negociatore.
Në proces negociues duhet edhe befasitë të jenë të kalkuluara më parë apo të parashikuara
nga ekipi. . Ekipi duhet të ketë në përbërjën e tij specialist të profileve të ngushta që do të jenë
pjesë e negociatave. Një palë negociuese e fuqishme ka disa plane rezervë përveq planit bazë. Pala
duhet të jetë bindëse dhe të ketë ndikim edhe të pala tjetër që zgjidhja që ofrohet nga ata është
zgjidhja e vetme e pranueshme për të dyja palët, madje edhe në rastin kur e kemi një palë të tretë
ndërmjetësuese ajo duhët të bindet që është zgjedhja e vetme e mundshme dhe e pranueshme.
Negociatat gjithmonë janë bërë kur janë ndeshur me mosmarrveshje për një interes së pales
kontestuese. Negociatat janë ofruar edhe para luftrave atëherë kur janë propozuar kushtet e
dorëzimit, gjatë luftrave kur është arritur armëpushimi dhe në vendosjën e paqës e cila kryhët po
nga negociatat si i vetmi mjet që siguron marrëveshjën. Arti i oratorisë dhe negociatave ka qenë
një ndër profilet më të kërkuara që nga organizimët e para shoqerore deri te mbretëritë e
perandoritë prandaj kanë pasur shkolla të veqanta në përgaditjën e këtyre kuadrove. Edhe sot e
kësaj dite ai që ka fuqinë ekononomike dhe që e siguron monopolin në diplomaci është ai që
vendos dhe ka fuqi vëndimmarrëse në botë. Ky art përgaditet që nga stratëgjia e përgjithshme e
deri të detajët madje edhe deri të befasitë, trukët e deri te imponimi Kjo nuk nënkupton që befasitë
nuk do te ndodhin kurrë, por nënkupton që duhet
të analizohet edhe më i vogli detal, duke mos lenë kështu mundësi për të krijuar hapësirë
për befasi apo çështje ad-hoc, të paplanifikuara në proces, sepse krijohet situatë e re,
e panjohur dhe procesi vështirësohet, këtu pra ritheksohet rëndësia e përgatitjes.(Murtezaj, 2019).
Çdo lufte përfundon me një bisedim. Negociatat janë mjeti më efikas i diplomacisë. Përbejnë një
proces të pafund, një lëvizje të vazhdueshme në veprimtarinë diplomatike. Me rastin e ndërprerjes
së negociatave atëherë mund të themi se diplomacia hesht, e kur hesht diplomacia, dominon forca.
Negociatat janë beteja, por të karakterizuara me mjete paqësore. Janë tri lloje rezultatesh të
4

prodhuara nga negociatat : Fitore për njërën palë dhe humbje për tjetrën, fitore pa të humbur për
asnjërën palë, humbjen e të dy palëve. Negociatat janë mundësia më e qëndrueshme për zgjidhjen
e problemeve të çfarëdo natyre. (Bashkurti, 2019).
2.1.1 Aspekti historik i mëvetësisë së Kosovës
Kërkesat politike shqiptare për një status të mëvetësishem politiko-territorial dhe luftërat
konsistente për vetëvendosje janë të kahmotshme. Jo gjithmonë historia ka qenë në anën tonë në
këtë drejtim, pasi që Kosova dhe ceshtja shqiptare ishin objekt i padrejtësive historike, që kishin
për qëllim copëtimin e substancës kombëtare të popullit shqiptar dhe copëtimin e trojeve etnike.
Më poshtë do të paraqes renditjen

e akteve dhe veprimeve që paraqesin një proces të

pashkëputshëm me të cilin është bërë rrumbullaksimi kushtetues dhe politik i Republikës së
Kosovës.
Aktet burimore kushtetuese dhe politike me të cilat u lind Republika e Kosovës :
Deklarata Kushtetuese e 2 korrikut 1990;
Kushtetuta e Republikës së Kosovës e 7 shtatorit 1990 (Kushtetuta e Kacanikut);
Referendumi gjithëpopullor për Kosovën shtet sovran dhe i pavarur, i mbajtur më 26-30 shtator
1991);
Rezoluta e Kuvendit të Kosovës për Kosovën shtet sovran dhe i pavarur, miratuar nga Kuvendi i
Kosovës me 19 tetor 199;
Amandamentet kushtetuese në Kushtetutën e Republikës së Kosovës, të miratuara nga Kuvendi i
Kosovës me 19 tetor 1991;
Zgjedhjet e lira dhe shumëpartiake për Kuvendin e Republikës së Kosovës dhe për zgjedhjen e
Kryetarit të Republikës të mbajtura më 24 maj 1992 dhe për të dytën herë me 22 mars të vitit 1998.
Copëtimi i parë i trojeve shqiptare u bë në Kongresin e Berlinit më 1878, kur Evropa me
padrejtesitë historike që i bëri shqiptarëve realizoi qëllimet e Serbisë, për tkurrje, grabitje dhe
okupim të tokave shqiptare. Shqiptarët pësuan shumë dhe nuk arritën të krijojnë shtetin e tyre
nacional si të gjitha vendët e tjera të ballkanit të cilët të vetmuar mbetën nën okupimin osman deri
në Luftën e Parë Botërore. Edhe pas shpalljës së pavarësisë së Shqipërisë në vitin 1912 shumica e
popullatës shqiptare mbetën jashtë saj. Pas luftërave ballkanike, në Konferencën e Ambasadorëve
në Londër, me 1913, fuqitë e mëdha rinkonfirmuan vendimet e Kongresit të Berlinit duke
sanksionuar sërish copëtimin e trojeve shqiptare dhe duke e vënë popullin shqiptar nën sundimin
sllav. Në konferencën e Versajës (1919) fuqitë e mëdha, edhe këtë herë dënuan popullin shqiptar,
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duke lenë mbi 50 përqind të trojeve etnike të popullatës shqiptare nën juridiksionin grek dhe
jugosllav. Përpjekja e parë serioze për të përcaktuar bazat e shtetësisë së Kosovës është aktiviteti
politik i Lidhjes Shqiptare të Prizrenit (1878-1881), që parashikonte luftën për pavarësi të plotë
politike dhe territoriale. Kjo lidhje përcaktonte mekanizmat shtetërore dhe programin politik të
bashkimit të vilajeteve me shumicë etnike shqiptare në një shtet autonom shqiptar. Poashtu, u
zhvillua kryengritja masive shqiptare (1910-1912) kundër pushtuesit turk me synim themelimin e
shtetit të pavarur shqiptar në Ballkan. (Bajrami, 2012, f. 56).
2.1.2 Kosova si cak i pushtimeve territoriale
Historikisht populli i Kosovës i është nënshtruar padrejtësive ne aspektin territorial, duke qenë
pjesë e planeve strategjike ku tentohej që t’i ndryshohet demografia dhe t’i zvogëlohen territoret,
i është nënshtruar shkeljeve sistematike të të drejtave të njeriut duke kulmuar me spastrim etnik të
cilit iu dha fundi përmes ndërhyrjes humanitare. Për dekada të tëra brenda ish-Jugosllavisë̈,
Kosova ishte krahinë autonome si në kuadër të Republikës së Serbisë̈ ashtu edhe njësi federale e
federatës jugosllave, dhe sikundër republikat e tjera kishte të drejtë të vetos. Në fund të shekullit
të kaluar, Kosova u pushtua nga Serbia dhe më pas pa pëlqimin e saj u përfshi në Jugosllavi,
ndërsa nuk u lejua të ndahet kur kjo e fundit u shpërbë. (Kipred, 2007).
Shpjegimi i origjinës së çështjes së Kosovës përfshin një zhytje të shkurtër në historinë e shekullit
të 20-të. Çështja e Kosovës është ngritur, në të vërtetë, që nga aneksimi i kësaj krahine nga Serbia
gjatë luftërave ballkanike (1912-13). Ky aneksim u ratifikua nga Takimi i Konferencës së
Ambasadorëve në
Londër në 1913 për të zgjidhur çështjen e aneksimeve territoriale të Luftës së Parë Ballkanike
(1912) dhe për të vendosur për njohjen ndërkombëtare të pavarësisë së Shqipërisë të shpallur më
28 nëntor 1912. Kjo ajo u njoh brenda kufijve fikse kufizues, duke përfshirë brenda kornizës së
saj vetëm gjysmën e territoreve të banuara nga shqiptarët, dhe gjithashtu gjysmën e popullsisë
shqiptare të Ballkanit në atë kohë. Gjysma tjetër u është ndarë shteteve fqinje: Greqia, Maqedonia
Perëndimore, Mali i Zi dhe Serbia (Kosova). Ndarja politike e "zonës së vendbanimit shqiptar" në
dëm të Shqipërisë shpjegohet në veçanti me zgjimin e vonë të nacionalizmit shqiptar. Kjo shfaqje
e vonë është për shkak të faktorëve të brendshëm (ndarja fetare, përkatësia kulturore me turqit për
shkak të shumicës myslimane, vonesa në zhvillimin ekonomik) dhe të jashtëm (mungesa e
mbështetjes ndërkombëtare) (Roux, 1992, f.173, 174).
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2.1.3 Konteksti jugosvllav i Republikës së Kosovës
Republika e Serbisë e refuzon njohjen e Republikës së Kosovës. Ashtu sic arugmentonte Ukshin
Hoti, Në kontekst të konfederalizimit eventual të Jugosllavisë sipas modelit Kroato-Slloven, një
Republikë e Kosovës me status konfederal brenda bashkësisë jugosllave, për rezonimin e tanishëm
politik të Serbisë është e papranueshme. Serbia gjithashtu ka shprehur mospajtim kategorik me
Republikën e Kosovës të barabartë me të tjerat në një federatë të modernizuar jugosllave.
(Hoti,1995, f.49, 59)
Popullata shqiptare e Kosovës u përball me një sfidë të madhe për mbijetesën e saj në periudhën
1946–53. Statuti i Kosovës i vitit 1963 paraqet nivelin më të ulët juridiko-kushtetues të Kosovës
nën sundimin Jugosllav. . Në anën tjetër pati edhe organizim në forma të ndryshme nga shqiptarët
e pakënaqur dhe të irituar nga gjendja e padurueshme sidomos nga fushata e dhunshme e
Aleksandër Rankoviqit në vitët 60-ta, shpërngulja e madhe e tyre në bazë të marreveshjës TitoQyprili të vitit 1953 sjelli edhe demonstratatt e vitit 1968 të cilat sollën edhe përdorimin e flamurit,
hapjen e Universitetit të Prishtinës dhe Kushtetutën e vitit 1974. Ndërsa, Adem Demaçi, shkrimtari
filozofia politike e të cilit mori një rëndësi të madhe, e ka përshkruar kushtetutën e vitit 1974 si
kompromisin që çoi në betejën për çlirim. (Ceku, 2015, f.77, 78).
2.1.4 Viti 81
Në vitin 1981 në Kosovë kanë ndodhur shumë demonstrata fillimisht të rinisë studentore pastaj
gjithëpopullore. Demonstratat e para u mbajtën në kryeqytetin e Kosovës në Prishtinë, pastaj u
organizuan në të gjitha qytetet tjera të Kosovës. Në mesin e shumë parullave ka dominuar parulla
për formimin e Kosovës Republikë. Demonstratat e vitit 1981 janë demonstratat e para pas vitit
1968 në Jugosllavi. Padrejtesitë e vazhdueshme, shtypjet e vazhdueshme ndaj popullit shqiptar,
presioni ekonomik ku Kosova mbeti vendi më i varfër jo vetëm në Jugosllavi por edhe në Evropë,
izolimi i popullit shqiptar jo vetëm në Jugosllavi por edhe nga familja evropiane dhe tendenca për
ta gjunjëzuar dhe nënshtruar si popull, ishin arsyet kryesore që populli filloi demonstratat, të cilat
kryesisht dominoheshin nga të rinjtë. Gjeneratat e reja të etur për dije, të lënduar nga heshtja, të
rënë në kundërshtim me moshën, por të vendosur që me çdo kusht ta krijonin botën e tyre, kishin
qenë bartësit e
ngjarjeve të vitit 1981.”Demokracia në Kosovë u vetëlind në vitin 1981, do të rritet vetë, së bashku,
e barabartë dhe e ndërlidhur me të tjerat” (Hoti, 1995, f.59).
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Në pranverën e vitit 1981, protesta shpërtheu në këtë krahinë nga studentë të Universitetit të
Prishtinës, dukshëm të motivuar nga kushtet e dobëta të jetesës. Shumë shpejt të përforcuar nga
pjesëmarrja e punëtorëve, këto demonstrime u përhapën në sektorë të tjerë të jetës shoqërore dhe
çuan në një kërkesë politike: për të marrë për Kosovën statusin e republikës së shtatë Jugosllave.
Por kërkesa u ndesh me një refuzim të plotë nga autoritetet dhe u pasua nga një goditje brutale
ndaj demonstruesve nga policia dhe njësitë e ushtrisë jugosllave. Kishte zyrtarisht dhjetra të vdekur
(jozyrtarisht njëqind) dhe njëqind të plagosur. Kjo ishte ndërhyrja e dytë ushtarake kundër
protestuesve që nga Lufta e Dytë Botërore. Sipas kodit zyrtar socialist, ajo u pa si një përgjigje e
domosdoshme për "kundër-revolucionin", si dhe "separatizmin" shqiptar dhe "irredentism".
Ndërsa protestat u shtypën, konflikti u reflektua në vitet në vijim në marrëdhëniet midis bashkësive
që jetojnë në Kosovë, veçanërisht midis shqiptarëve nga njëra anë, dhe serbëve dhe malazezëve
nga ana tjetër. Fuqia serbe mban përgjegjësinë kryesore për përkeqësimin e marrëdhënieve
ndëretnike në Kosovë. Propaganda luajti një rol thelbësor në këtë drejtim. Kështu, çdo aktivitet i
shqiptarëve të Kosovës u paraqit para publikut se ishte drejtuar qëllimisht kundër interesave të
Jugosllavisë dhe Serbisë. Një nga objektivat kryesorë të kësaj propagande ishte Universiteti i
Prishtinës. Studentët e saj duke qenë në origjinën e demonstratave të vitit 1981, u përcaktuan
menjëherë si, "kështjellë e kundër-revolucionit", "kala e nacionalizmit shqiptar", "kështjellë e
armiqve". Kipred (2005, f.27, 28).
Për më tepër, tekstet universitare dhe librat e botuar në gjuhën shqipe (veçanërisht ato që merren
me lëndë historike dhe kulturore) u ndaluan me pretekstin se ata ushqenin nacionalizmin shqiptar
dhe përfaqësonin një rrezik për Jugosllavinë dhe Serbinë. Ky ndalim zbatohej edhe për librat në
disiplina më të specializuara (mjekësi, shkenca natyrore, teknologji) nga fakti i vetëm që ato u
botuan në Tiranë. Tematika të tjera, në të cilat mbështetej propaganda, përfshinin çështjen e eksodit
të serbëve dhe malazezëve, si dhe shkallën e lartë të lindjeve të shqiptarëve. Shkalla e lartë e
lindjeve në mesin e shqiptarëve u paraqit para publikut si një plan i qëllimshëm për të rritur peshën
e tyre demografike në Kosovë. Statistikat treguan një rritje të numrit të popullatës shqiptare (midis
1961 dhe 1981 pjesa e komunitetit shqiptar në popullatën e Kosovës ishte rritur nga 67% në 78%).
(Kullashi, f.45) .
Kjo rritje shpjegohet, në të vërtetë, nga niveli natyror i lartë i lindjeve të shqiptarëve në atë kohë
dhe nga emigrimi i serbëve dhe malazezëve nga Kosova. Emigrimi i serbëve dhe malazezëve nga
Kosova gjithashtu u instrumentalizua. Sipas fjalëve të autoriteteve në Beograd, një "lum i serbëve"
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do të rridhte nga Kosova. Në të vërtetë, emigrimi i këtyre popullsive ishte një realitet, por shifrat
u ekzagjeruan
shumë. Për më tepër, serbët dhe malazezët akuzuan shqiptarët se i detyruan ata në një eksod për të
tërhequr vëmendjen e autoriteteve në Beograd. Ata pretenduan se ishin viktima të "shtypjes" nga
policia vendase dhe popullata shumicë shqiptare. Kështu bëhet lëvizja e mbështetjes për ta nga
udhëheqësit politikë, një forcë e rëndësishme politike në Jugosllavi. Ne do të rikthehemi në atë.
Sidoqoftë, realiteti i këtij emigracioni ishte i ndryshëm: ishte kryesisht i motivuar nga arsye
ekonomike. Kosova ka qenë tradicionalisht rajoni më i varfër i Jugosllavisë, me nivelin më të lartë
të papunësisë dhe të ardhurat më të ulëta për frymë. Për më tepër, emigracioni nuk ishte vetëm
rezultat i pakicave në Kosovë, por edhe i atyre nga pjesët e tjera të ish-Jugosllavisë, shpesh edhe
në numër më të madh. Për shembull, Vjetari i Statistikave të Serbisë (1981) tregoi se numri i
serbëve që lanë Vojvodinen për në Serbi është më i madh (140,000) sesa ai i serbëve që lanë
Kosovën për t'u vendosur në Serbi (110,000 ), për të njëjtën periudhë. Këto lëvizje të popullsisë
ishin kryesisht për shkak të rritjes së nacionalizmit, të cilat favorizuan homogjenizimin etnik dhe
përkeqësimin e krizës ekonomike. Kjo është arsyeja pse, në vitet 1980, serbët boshnjakë dhe ata
nga provincat autonome (Kosova dhe Vojvodina) u zhvendosën kryesisht drejt Serbisë qendrore
dhe Beogradit, kroatët nga Bosnja dhe Vojvodina drejt Kroacisë, ndërsa Shqiptarët nga Maqedonia
dhe Mali i Zi janë të destinuara për Kosovën. (Kullashi, f. 46).
Por politika propaganduese nuk ishte e vetmja masë e zbatuar ndaj popullatës shqiptare kosovare.
Ajo u shoqërua me shtypje policore dhe secila prej këtyre fakteve legjitimoi njeri-tjetrin. Kështu,
dhuna e policisë justifikohej nga nevoja për t'iu përgjigjur "kërcënimit" shqiptar dhe për të mbrojtur
serbët nga ajo, ndërsa prova e këtij "kërcënimi" duhej të sigurohej pikërisht nga shtypja (Kullashi,
f. 49)
Qëllimi përfundimtar i këtyre masave dukej të ishte "prodhimi i urrejtjes", domethënë të
përkeqësojnë marrëdhëniet historikisht të tensionuara midis serbëve dhe shqiptarëve, në mënyrë
që të bëhet shtypja në legjitime dhe e nevojshme..Kjo gjendje shpirtërore kulmon me përpilimin
nga Akademia Serbe e Shkencave dhe Arteve të një Memorandumi në vitin 1986. Duke bërë një
vlerësim kritik të situatës ekonomike dhe politike të Serbisë dhe Jugosllavisë, ky dokument shpall
për shumë njerëz shkëputjen e Serbisë me sistemin politik federal, të konsideruar të pafavorshëm
për popullin serb. Ai është gjithashtu një nga nxitësit e luftës në Jugosllavi. Teksti është i ndarë në
dy pjesë. E para, siç sugjeron titulli i saj, "Kriza e Ekonomisë dhe Shoqërisë Jugosllave", i atribuon
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arsyet e krizës ekonomike politikave të Titos, në veçanti Kushtetutës Jugosllave të 1974, e cila u
vlerësua shumë e decentralizuar. Pjesa e dytë, me titull "Pozicioni i Serbisë dhe popullit serb",
dënon ashpër diskriminimin kombëtar, ekonomik, politik dhe kulturor të popullit serb brenda
Jugosllavisë, megjithë luftërat e tyre çlirimtare dhe kontributin e tyre në krijimin e Federatës.
Theks i veçantë i është kushtuar situatës në Kosovë, e konsideruar shumë e rrezikshme për serbët
që jetojnë në këtë krahinë për shkak të "kërcënimit" (shqiptar) i cili u rëndon atyre që nga ngjarjet
e vitit 1981. Popullsia serbe e Kosovës paraqitet si viktimë e "gjenocidit fizik, politik, ligjor dhe
kulturor» të kryera nga shqiptarët e krahinës. Autorët e këtij dokumenti pohojnë se situata nuk
është më e mirë edhe për serbët në Kroaci, duke shkuar aq larg sa ta krahasojnë atë me ata që ishin
viktima të Luftës së Dytë Botërore. Nen pretekstin e dëshirimit për t'i dhënë fund kësaj situate,
autorët e Memorandumit ftojnë liderët e Serbisë që të krijojnë një program politik duke lejuar që
vendi i tyre të rimarrë sovranitetin e tij kombëtar (para së gjithash në tërë Kosovën dhe
Vojvodinen) dhe të të arrijë unitetin e serbëve në një shtet. Realizimi i këtij projekti kombëtar
duhet të lejojë përdorimin e të gjitha mjeteve të nevojshme, përfshirë forcën. Do të jetë kjo vepër
e Slobodan Miloševićit. Ky i fundit pa në realizimin e këtij programi një mundësi që të shfrytëzoj
keto për të kënaqur ambiciet e tij politike. Në të vërtetë, ai ishte i bindur se idetë e shprehura në
Memorandum do të gjenin një jehonë në opinionin publik serb. (Métais, 2006, f.340).
Kështu, pa iu referuar në mënyrë të qartë këtij teksti, ai do të nxjerrë prej tij temat e fushatës së tij
duke e lejuar atë të fitojë zemrat e popullit serb dhe të konsolidojë fuqinë e tyre. Strategjia e
Milošević për të marrë pushtetin bazohet në dy politika: nga njëra anë, "revolucioni antiburokratik" (lufta kundër burokracisë komuniste, korrupsioni, privilegjet, mbeturinat që i lejojnë
atij të eleminojë disa nga kundërshtarët e tij politike), nga ana tjetër, "mbrojtja e serbëve të
Kosovës". Këto dy kërkesa, anti-burokratike dhe kombëtare, i lejuan atij të merrte pushtetin.
(Garde, 2000, f.252).
Por suksesi i tij politik ndërtohet mbi të gjitha duke e prezantuar veten si mbrojtës të çështjes serbe
në Kosovë. Në një seri të ashtuquajturave "takime të vërteta" të mbajtura në të gjithë Serbinë dhe
në Kosovë, ai portretizoi popullin serb si viktima të historisë dhe u premtoi atyre mbrojtje. Kështu,
gjatë një vizite në Fushë Kosove (Kosova e betejës për Kosovën në vitin 1389) në 24 dhe 25 Prill
1987 ku u mblodhën qindra mijëra serbë, Miloševici mbajti një fjalim i cili u bë i paharrueshëm
nga fjalia e tij e famshme : "Askush nuk ka të drejtë t'ju godasë". Shqiptimi i kësaj fraze në vetvete
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paralajmëroi rekursin për dhunë që do të pasonte disa vjet më vonë në ish-Jugosllavi. (Grmek,
1989, f. 284).
Falë këtyre fjalimeve nacionaliste dhe populiste, Milošević mori kontrollin, më vitin 1987, të
seksionit serb të Lidhjes së Komunistëve të Jugosllavisë (që nga viti 1984 ai ishte tashmë kryetar
i Komitetit të Seksionit të Lidhjes së Komunistëve në Beograd), dhe, në vitin 1990 menjwhere pas
suprimimit tw autonomise se Kosovws, ai u zgjodh President i Republikës së Serbisë.Objektivi i
parë politik i Milošević ishte (siç përkrahte edhe Memorandumi) heqja e autonomisë së krahinave
autonome. Për ta bërë këtë, një regjim okupimi u imponua në Kosovë në fillim të vitit 1989 nga
ushtria jugosllave dhe forcat e sigurisë serbe pasi parlamenti serb miratoi në 3 shkurt një ndryshim
në kushtetutën serbe që i drejtohej, Republika e Serbisë ka një kontroll të drejtpërdrejtë mbi
sigurinë, drejtësinë dhe financat e Kosovës dhe Vojvodinës.Demonstratat shpërthyen menjëherë
në Kosovë ndërsa minatorët nga kompleksi i minierave Trepça (afër Mitrovicës) filluan grevën për
të kundërshtuar këto ndryshime kushtetuese. Ushtria jugosllave ndërhyri për herë të tretë në
Kosovë, pas vitit 1968 dhe 1981. 23 demonstrues u vranë përfshirë 2 policë (një serb dhe një
shqiptar), qindra të plagosur dhe më shumë se 500 arrestime. Kjo u pasua nga shkarkimi i pothuajse
të gjithë shërbyesve civilë shqiptarë dhe shkarkimi i 300 zyrtarëve të Partisë Komuniste. Kjo
situatë çoi në një prishje të lidhjeve midis bashkësisë shqiptare dhe autoriteteve serbe. Në këtë
kontekst, një lëvizje opozitare shqiptare lindi nën udhëheqjen e shkrimtarit Ibrahim Rugova.
Kështu u themelua Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) në dhjetor te vitit 1989. (Hartmann,
2002, f.93).
Prandaj ishte nën presionin e tankeve dhe arrestimeve që "përfaqësuesit" shqiptarë u detyruan të
votojnë në Kuvendin e Kosovës më 23 mars 1989, një ndryshim në Kushtetutën e krahinës që
anulonte statusin e saj të autonomisë, ky që Vojvodina e kishte bërë unanimisht disa ditë më parë.
Më 28 Mars, Parlamenti serb ndryshoi Kushtetutën që vendosi sovranitetin e Serbisë mbi dy
provincat autonome të mëparshme. Kjo situatë do të bëjë që Sllovenia dhe Kroacia të distancohen
nga politika e Serbisë dhe të propozojnë shndërrimin e Jugosllavisë në një konfederatë. Hartimi i
Memorandumit tashmë kishte treguar për ta synimet hegjemoniste të Serbisë, por heqja e
autonomisë së krahinave tregoi qartë se drejtuesit e saj kishin angazhuar në një projekt kombëtar,
qëllimi i të cilit ishte krijimi i "Serbisë së Madhe". Slobodan Milošević, i cili erdhi në pushtet në
Serbi në vitin 1987, reformoi Kushtetutën dy vjet më vonë, duke eliminuar praktikisht të gjithë
autonominë politike të krahinave. Pastaj filloi margjinalizimi i shqiptarëve, elita e të cilëve kishte
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filluar të fitonte fuqi krahinore dhe komunale dhe përgjegjësi ekonomike dhe kulturore rreth vitit
1970: pushime masive në sektorin publik, pushim nga puna të shumicës së stafit mësimdhënës si
rezultat i konfliktet rreth reformës së kurrikulës. Përjashtimi i punëtorëve shqiptar nga të gjithë
sektorët bëri që të krijohet edhe sistemi paralel edhe në shëndetësi edhe në arsim, shkencë e kulturë.
Kjo periudhë është gjithashtu koha kur, pas rënies së Murit të Berlinit, shumica e shteteve
komuniste, përfshirë Jugosllavinë, autorizuan një politikë shumëpartiake. Prej atëherë, partitë e
reja me elektorate më shpesh "etnike" u themeluan, duke përfshirë, midis shqiptarëve, Lidhjen
Demokratike të Kosovës (LDK). Në 1991, shkëputja e Sllovenisë dhe Kroacisë ndryshoi
këndvështrimin për shqiptarët, të cilët deri atëherë kishin më shumë prirje të mbeteshin brenda
Jugosllavisë, duke iu nënshtruar rimarrjes së autonomisë atje. Prandaj, pas një votimi masiv për
pavarësinë në një referendum klandestin.
Në të njëjtën kohë, po ngrihen institucione paralele: qeveria embrionale, shkolla dhe qendra
shëndetësore të financuara nga kontributet e shqiptarëve vendas ose emigrantë. Këto sollën edhe
masa shumë të ashpra ndaj shqiptarëve duke përfshirë helmimet masive nëpër shkolla, burgosjet
politike, dhunën e papërmbajtur duke shkuar aq larg sa që edhe mbishkrimet u ndryshuan dhe u
vendosën në cirilik duke provokuar haptas shqiptarët. Qeveria e Serbisë ushtronte shtypje të paparë
duke mos kërkuar haptas që të zhdukë këto institucione të paligjshme nën një rezistencë paqësore.
Sepse serbët janë të përfshirë në luftë në Kroaci dhe Bosnje. Në Kosovë, nga të dy palët, koha
është duke u kursyer: Serbisë i kursehet hapja e një "fronti jugor", kosovarët i druheshin një
"spastrimi etnik" masiv që liderët e LDK-së e konsiderojnë të pashmangshëm në rast që
shpërthehen revolta e armatosur. (Roux, 2005, f. 3).
Situata ndryshon pas nënshkrimit të Marrëveshjes së Dejtonit, në të cilën Milošević pranoi të marrë
pjesë me kushtin e heshtur që çështja e Kosovës të mos merret në konsideratë. Prandaj, shqiptarët
ndjehen të mashtruar, një opozitë më radikale shprehet rreth Ushtrisë Clirimtare të Kosovës
(UCK), kjo do të çojë në 1998 në luftë midis kësaj ushtrie të improvizuar dhe forcave serbe,
atëherë, nën presionin ndërkombëtar, fundi i luftimeve dhe krijimi i një misioni të vëzhgimit të
OSBE-së, vitin e ardhshëm rifillimi i luftimeve, dështimi i negociatave të Rambujesë, bombardimi
i NATO-s, Aksioni i Beogradit për të dëbuar masivisht shqiptarët e Kosovës, vendosja e besimit
ndërkombëtar mbi provincën, kthimi i shqiptarëve, ikja e shumë serbëve dhe pakicave të tjera.
Si përfundim, kriza e Kosovës dhe ngritja pasuese e Milošević në pushtet është një nga faktorët
kryesorë në fillimin e saj. (Roux,1999, f. 34).
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Ndërsa problemi i Kosovës ishte një nga nxitësit e krizës jugosllave, kjo krahinë nuk ishte teatri i
parë i luftës. Ajo u zhvillua nga 1991 deri në 1995, së pari në Slloveni, pastaj në Kroaci, dhe më
në fund dhe mbi të gjitha në Bosnjë. Gjatë gjithë kësaj periudhe, çështja e Kosovës është lënë pas
dore nga bashkësia ndërkombëtare, e pushtuar me menaxhimin e konflikteve të hapura.
Marrëveshjet e Dejtonit (1995), të cilat përfunduan luftën e Bosnjës, ishin kulmi i kësaj indiference
(neglizhencë). Tri luftërat jugosllave, pra, hijeshojnë krizën që mbretëroi në Kosovë përgjatë
viteve 1990, fuqitë e jashtme (Shtetet Evropiane dhe Shtetet e Bashkuara) duke i kushtuar shumë
pak vëmendje asaj që sidoqoftë u konsiderua nga shumë vëzhgues si teatri tjetër i luftës. Kështu,
problemi i Kosovës nuk u trajtua në konferencat diplomatike të cilat shoqëruan dekompozimin e
Federatës Jugosllave ndërmjet viteve 1991 dhe 1995. Shqiptarët nuk u lejuan as të merrnin pjesë
në konferencat e Hagës dhe Londrës. Megjithatë, në konferencën e parë, u bë një përpjekje për të
adresuar çështjen e Kosovës. Një plan për rivendosjen e autonomisë së dy krahinave jugosllave u
propozua atje nga Lordi Britanik Carrington. Por ajo u braktis shpejt përballë refuzimit kategorik
të Milošević i cili konsideroi se të gjitha pyetjet në lidhje me situatën në Kosovë ishin çështje e
punëve të brendshme të Serbisë. Pas dështimit të Konferencës së Hagës (1991), shqiptarët e
Kosovës kërkuan njohjen ndërkombëtare të "Republikës së Kosovës", duke argumentuar në
veçanti që krahina ishte një subjekt federal si republikat Jugosllave. Por kërkesa u konsiderua e
papranueshme nga komisioni i arbitrazhi kryesuar nga Robert Badinter, me arsyetimin se buronte
nga një "pakicë kombëtare.Në Konferencën e Londrës (26-27 Gusht 1992), çështja e Kosovës nuk
përbënte as preokupimin e diplomacisë ndërkombëtare, përfaqësuesit e saj shqiptarë ishin të
autorizuar të ndjekin negociatat vetëm në një ekran televiziv të vendosur në dispozicion të tyre në
një dhomë tjetër. Dy përpjekje ndërkombëtare për të parandaluar konfliktin e parashikueshëm në
Kosovë duhet të përmenden më poshtë: e para që synon promovimin e një procesi të negociatave
midis autoriteteve serbe dhe udhëheqjes shqiptare; e dyta synonte të krijonte një prani
ndërkombëtare në terren. (Rogier, 2004, f. 33, 48, 49, 72).
Paradoksalisht, situata në Kosovë midis 1992 dhe 1995 u duk si e qëndrueshme dhe shpërthyese.
Qëndrueshëm, për aq sa as autoritetet serbe dhe as pushtetarët shqiptarë nuk e konsideruan atë në
interes të tyre për të bërë luftë kundër njëri-tjetrit. Millosheviqi, i cili kishte kryer forcat e tij në
teatrot e tjerë të operacioneve, me siguri ka dashur të shmangë një front të ri, ndërsa Rugova
dëshironte të kursejë bashkatdhetarët e tij një tragjedi të caktuar mbështetej në kohë dhe përfshirje
ndërkombëtare. Eksplozive, pasi tensionet vazhduan të rriten midis dy palëve që veprojnë veçmas
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në të gjitha fushat (politika, ekonomia, arsimi, shëndetësia). Marrëveshjet e Dejtonit shënojnë
fundin e Luftës në Bosnje. Ky i fundit me sa duket mbetet një shtet sovran, por në të vërtetë i ndarë
midis dy subjekteve politike, Federata Kroate-Myslimane dhe Republika Serbe, e ndarë nga një
linjë e demarkacionit. Për dallim, për shembull, në konferencën e Hagës e cila kërkoi një zgjidhje
gjithëpërfshirëse të krizës jugosllave, negociatat e zhvilluara në Dejton u morën vetëm me
konflikte të hapura dhe u zhvilluan vetëm ndërmjet palëve të përfshira në konflikt. Prandaj, çështja
e Kosovës nuk u trajtua, të paktën për tre arsye: së pari, bashkësia ndërkombëtare kundërshtoi
pavarësinë e Kosovës; së dyti, ajo i dha përparësi zgjidhjes së konflikteve të hapura; së treti,
adresimi i krizës së Kosovës rrezikoi të rrezikonte përfundimin e paqes duke provokuar reagimin
e Millosheviçit, bashkëpunimi i të cilit ishte i nevojshëm nga detyrimi i tij që serbët boshnjakë të
pranonin marrëveshjet e Dejtonit. Sidoqoftë, ashtu si pezullimi i armiqësive në Kroaci u pasua nga
lufta në Bosnjë, zgjidhja e veçantë e këtij konflikti ishte për të paralajmëruar shpërthimin e asaj në
Kosovë. Sepse, shqiptarët janë braktisur edhe një herë në mëshirën e një regjimi që tani vlerësohet
për "kontributin" e saj për paqen në rajon; në sytë e tyre, Dejtoni legjitimon përdorimin e forcës si
një mjet për ta bërë veten të dëgjuar nga bashkësia ndërkombëtare. Pas Dejtonit, e vetmja politikë
ndërkombëtare e miratuar ndaj Kosovës ishte një "mur i jashtëm" i sanksioneve. Por, kjo masë
vetëm angazhoi Shtetet e Bashkuara dhe nuk bëri asgjë për të ndihmuar në zgjidhjen e çështjes së
Kosovës. Sidoqoftë, administrata e Klinton ishte e kënaqur të besonte se Marrëveshjet e Dejtonit
sollën stabilitet në rajon dhe nuk kishin strategji tjetër për Kosovën.
Gjithçka filloi me Kosovën dhe gjithçka do të mbaroj me Kosovën (Vickers, 1998, f. 289).
Në përgjigje të situatës pas Marrëveshjes së Dejtonit, kosovarët, të mashtruar dhe të poshtëruar, u
detyruan të rivlerësojnë qëndrimin e tyre politik. Të vetëdijshëm se politika e tyre pasive gjatë
gjithë luftës Jugosllave u kishte mohuar atyre një ftesë për bisedime paqeje, shumë të rinj shqiptarë
nuk ishin më të përgatitur të bindeshin me një 'zgjidhje të papranueshme për statusin e Kosovësme fjalë të tjera, Kosova duke mbetur si një provincë autonome brenda një Jugosllavi e re.
2.1.5 Shpërbërja e ish-Jugosllavisë
Sipas shumë autorëve Jugosllavia ka filluar shpërbërjen e saj në Kosovë dhe fundi i saj erdhi po
në Kosovë. Fati i saj nuk mundi të percaktohet me fillimin e shpërbërjes së Jugosvllavisë për shkak
që rrjedhat diplomatike në njerën anë dhe përqendrimi i Serbisë në Bosnjë, Kroaci dhe Slloveni i
kishte zhvendosur fokusin nga Kosova por që në menyrë direkte ushtronte dhunë në të gjitha
mekanizmat e saj. Ne do të fillojmë me trajtimin e shpërbërjes së ish Jugosvllavisë pikërisht në
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konfliktin slloven dhe luftën në Kroaci dhe Bosnjë që shënon fillimin e luftës dhe shpërbërjen e
ish Jugosllavisë. Në vitin 1945, Kosova u krijua si një territor autonome, më vonë u riemërua një
provincë autonome, duke u rreshtuar me statutin e Vojvodinës. Kjo autonomi, në fillim ishte e një
shkalle shumë të ulët, e që do të rritet vetëm me ndryshimet kushtetuese të votuara nga viti 1969
të cilat erdhën si rezultat i demonstratave të vitit 1968 ishin të përfshira edhe në Kushtetutën
Federale të vitit 1974. Kjo përcaktote Kosovën (si Vojvodinën) të dyja si krahina autonome te
Republikës së Serbisë, si një nga tetë përbërësit e shtetit federal jugosllav. Kjo marrëveshje e
çuditshme u pa nga serbët si qëllim për të dobësuar republikën e tyre (e vetmja që kishte krahina
autonome ne Jugosllavi dhe e vetmja njesi qe kishte popullatw shqiptare me shumice), por
autonomia e rritur nuk ishte e mjaftueshme për shqiptarët, të cilët, pas vdekjes së Titos,
demonstruan në vitin 1981, duke kontestuar statusin e tyre si pakica dhe duke bërë thirrje për
ngritjen e Kosovës në gradën e republikës së shtatë Jugosllave. Pasoi një shtypje e ashpër policore
dhe gjyqësore e cila kontribuoi në përkeqësimin e marrëdhënieve midis shqiptarëve dhe serbëve
në rajon. (Lukic, 2003, f.71)
Gjatë gjithë kohës që Kosova ishte pjesë e shtetit federal, popullsia e saj kryesisht shqiptare
trajtohej ashpër: kolonizimi, shtypja policore, diskriminimi, dëbimi ushtroheshin tek popullata
shqiptare. Kështu, periudha midis përfshirjes së Kosovës në Jugosllavinë mbretërore dhe Luftës së
Dytë Botërore u shënua me vendosjen e reformës së tokës e shoqëruar me një proces kolonizimi.
Zyrtarisht, angazhimi i reformës kishte një objektiv të dyfishtë: nga njëra anë, t'i jepte fund
marrëdhënieve shoqërore të prodhimit të tipit feudal.
Jo zyrtarisht, ishte një çështje e provokimit të emigrimit të shqiptarëve në Turqi, tokat e të cilit u
konfiskuan dhe u shpërndanë kolonëve sllavë. Kjo politikë ishte që përfundimisht të lejonte
instalimin e kolonëve serbë dhe malazezë në Kosovë (si dhe në Maqedoninë Perëndimore), në
mënyrë që të modifikojë strukturën e saj etnike. Prandaj, reforma agrare ishte shumë pak e lidhur
me nevojat bujqësore (që konsistojnë në rishpërndarjen e tokës së kultivuar te fshatarët) sesa me
çështjen kombëtare dhe me forcimin e pranisë sllave në rajonet e banuara nga shqiptarët, si pjesë
e integrimit tw ketij territori nwn Serbinë. Por kjo politikë u ndërpre në vitin 1941, kur forcat e
Boshtit pushtuan Jugosllavinë. Gjatë këtij okupimi, terrritori i saj ishte ndarw nw tre zona : pjesa
më e madhe (si ajo e Maqedonisë Perëndimore) ishte bashkangjitur në Shqipërinë e Musolinit;
veriu i largët i territorit vazhdoi të ishte pjesë e Serbisë, nën kontrollin gjerman; ndërsa një pjesë e
Kosovës Lindore ishte nënshtruar Bullgarisë, e cila tashmë pushtoi pjesën tjetër të Maqedonisë.
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Në këto kushte, bashkëpunimi i tyre me okupatorin ishte gjithashtu i rëndësishëm dhe pjesëmarrja
në luftën nacionalçlirimtare modeste.
Pas çlirimit, Kosova u ri-korporua nga Jugosllavia e Dytë pa marrë parasysh, si me përfshirjen e
saj në 1918, pa vullnetin e popullatës së saj shqiptare. Sidoqoftë, Kosova atëherë ishte e pajisur
me një autonomi të caktuar kryesisht zyrtare, pasi kushtetuta serbe e vitit 1947 i dha Beogradit të
drejtën të zhvleftësojë çdo vendim që konsiderohet se nuk është në përputhje me ligjet e Serbisë.
Dy dekadat e para pas luftës ishin të vështira për shqiptarët. Ata ishin Dyshuar për veprimtari
subversive nën udhëheqjen e Enver Hoxhës , pas ndarjes midis Beogradit dhe Tiranës ata shpesh
maltretoheshin nga policia politike jugosllave (UDB), nën udhëheqjen e Alexander Ranković .
Përveç shtypjes policore, ata gjithashtu ishin subjekt i diskriminimit të rëndësishëm shoqëror dhe
ekonomik, me serbët dhe malazezët që zënë në mënyrë disproporcionale shumicën e pozicioneve
të përgjegjësisë kudo, madje edhe në biznes.
Këto kushte të vështira i shtynë gjithnjë e më shumë shqiptarët të kërkojnë (veçanërisht pas
rrëzimit të Rankoviqit në vitin 1966) kontrollin e punëve të tyre në një territor ku ata ishin me
shumicë. Kështu u shpall për herë të parë një Republikë e Kosovës për herë të parë në vitin 1968.
Revolta u shtyp në mënyrë brutale nga ushtria jugosllave, por kërkesa shpejt dha fryt. Pastaj filloi
e vetmja periudhë në të cilën të drejtat dhe interesat e shqiptarëve filluan të merren parasysh brenda
shtetit Jugosllav. Ajo u shënua nga një përmirësim i dukshëm i kushteve të tyre politike dhe
kulturore të garantuara me Kushtetutën e re Jugosllave të 1974. Kosova (si Vojvodina) fiton
statusin e krahinës autonome jugosllave e cila e bëri atë një nga tetë njësitë përbërëse të Federatës
në të njëjtën kohë titull si republika. Kjo barazi kushtetuese iu dha provincës të njëjtat organe si
republikat (një Asamble, një Këshill Ekzekutiv, një Presidencë, një Kushtetutë, një Gjykatë
Supreme) si dhe të njëjtat fuqi thelbësore (përfaqësimi në Presidencën Federale dhe një e drejtë e
vetos ). Nga ana kulturore, duhet përmendur themelimi i Universitetit të Prishtinës në vitin 1970
dhe, pak më vonë, i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës. Për më tepër u krijuan
marrëdhënie kulturore me Shqipërinë, të cilat dërguan mësues dhe tekste për mësimin e gjuhës dhe
kulturës shqipe, dhe u ndërmorr një Albanizim i administratës. Megjithëse shumë pozita të
rëndësishme u moren nga shqiptarët e Kosovës, ato nuk pasqyruan peshën demografike të
komunitetit të tyre. Kjo gjë shkaktoi këmbënguljen e pakënaqësisë së përgjithshme, nganjëherë
duke çuar në kërkesa për statusin e republikës. Por ky status iu refuzua shqiptarëve. Për Titon, kjo
shkoi kundër parimeve politike të zbatuara në vendet komuniste në lidhje me ndryshimin që
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ekzistonte atje midis koncepteve të kombit dhe kombësisë. Ashtu si hungarezët në Vojvodina, edhe
shqiptarët kosovarë nuk u njohën, në të vërtetë, si komb, por si një pakicë apo kombësi kombëtare.
Kjo ndryshim shpjegohet me faktin se kombet shqiptare dhe hungareze tashmë kishin shtetet e tyre
(Shqipëri dhe Hungari). Si të tilla, provincat nuk mbartnin sovranitetin Jugosllav. Kjo pakënaqësi
në mesin e shqiptarëve u përforcua nga paqartësia ligjore e statusit të Kosovës; Në të vërtetë, ajo
ishte përcaktuar me Kushtetutën e vitit 1974, si një provincë autonome brenda kornizës së Serbisë
dhe një subjekt përbërës i Federatës në të njëjtën mënyrë si kjo e fundit. Prandaj Kosova përfitoi
de fakto por jo de jure nga statusi i një republike. Kjo është ajo që i shtyu shqiptarët kosovarë të
kërkojnë, në vitin 1981, njohjen e një "Republikë të Kosovës". Por, siç do të shohim më vonë, ajo
që dukej pak për shqiptarët, u perceptua si e tepert nga autoritetet serbe, për arsye të kundërta.
(Lydall, 1989, f. 9)
Shkëputja dhe njohja ndërkombëtare e katër njësive federale, si dhe fillimi i luftës në trerritorin e
ish Jugosllavisë, bënë që të hapen procese të reja politike që karakterizohen nga dezintegrimi i
shtetit federativ. Tani më ishte një situatë e re e krijuar, sepse dështuan të gjitha bisedimet politike
rreth riperkufizimit të Jugosllavisë në formë të federatës ose të konfederatës, filloi procesi i
dekompozimit të saj. Në këtë proces, pra kanë ndikuar shumë faktorë, por po i permend disa nga
ta :
•

Rrënimi kundërkushtetues i subjektivitetit politik të njësive autonome;

•

Nxjerrja e një morie ligjesh ne njesite federale, me te cilat ne territorin e tyre, u bë

suspendimi i aplikimit te legjislacionit federativ;
•

Dështimi i bisedave të kreut më të lartë politik e shtetëror të gjashtë njësive federale; (Këto

biseda nuk kishin legjitimitet pasi që ishte përjashtuar Kosova, e cila ishe subjekt i barabartë i
federalizmit)
•

Fillimi luftës në Jugosllavi, në fillim në Slloveni pastaj në Kroaci dhe në Bosnje

Hercegovinë ;
•

Shkëputja dhe njohja nderkombëtare e katër republikave të ish Jugosllavisë, të cilat u

konstituan si shtete sovrane dhe të pavarura. (Bajrami, 2012, f. 54, 55, 56).
Kosova është në zemër të procesit që çoi në dekompozimin e dhunshëm të Jugosllavisë. Shumë
vëzhgues theksuan se kriza jugosllave kishte filluar në Kosovë dhe kishte rrezik të ri-kthehej.
Zhvillimet e viteve 1998-1999 e konfirmuan këtë. Kosova shënon si fillimin ashtu edhe fundin e
krizës Jugosllave. Megjithëse fillimi i dekompozimit të Jugosllavisë shpesh konsiderohet të jetë
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në fund të viteve 1980, shpërbërja e Jugosllavisë së dytë është, në fakt, kryesisht e lidhur me
ngjarjet e pranverës 1981 në Kosovë dhe krizën. e cila rezultoi. Dy faktorë janë të rëndësishëm në
këtë drejtim. Së pari, vdekja e Titos, president deri në vdekje dhe arbitri i padiskutueshëm i jetës
politike Jugosllave, sjell ndryshime të rëndësishme institucionale; Në të vërtetë, krijimi i një
presidence kolegjiale të përbërë nga tetë anëtarë (6 republika dhe 2 provinca) nuk lejon
funksionimin e duhur të institucioneve politike të Shtetit. Faktori i dytë është ekonomik. Ekonomia
e Jugosllavisë u prek seriozisht nga kriza globale ekonomike që goditi vendin në fund të viteve
1970 dhe bëri që ekonomia e saj të ngecë në mënyrë të mprehtë: rënie të shpejtë, rritje galopante
të borxhit të huaj dhe një rritje të mprehtë të inflacionit.
2.1.6 Ushtria çlirimtare e Kosovës
Gjendja e rëndë e krijuar që nga suprimimi i autonomisë së Kosovës në vitin 1989 që vazhdoi me
përndjekje, burgosje represiale ndaj popullatës tani më të pambrojtur si dhe mbyllja e
institucioneve në gjuhën shqipe duke përfshirë edhe fakultetin bëri që masa të revoltohej ne shkalle
të papërmbajtshmërisë. Kundërpërgjigja e parë vjen nga lëvizja paqësore e udhëhequr nga Lidhja
Demokratikë e Kosoves e cila veç e kishte shpallur pavarësinë e Kosoves me Korrik me aktin e
pavarësisë, si kundërpërgjigje diplomatike. Kjo bëri që faktori shqiptar në Kosovë të fillojë të
mobilizohet në të gjitha segmentet. Mirëpo dhuna sa vinte e thellohej dhe lëvizja paqësore po
tregohej gjithnjë me jo efikase përballe regjimit serb. Kjo shtyri që të krijohet dhe një platformë
tjetër si kundërpërgjigje ndaj kësaj politike represivë serbe dhe si rezultat formohen edhe celulat e
para të organizimit ushtarak që kishin për qëllim popullatën e pambrojtur shqiptare në Kosovë.
Kjo derivoi në një organizim më të gjerë dhe këto formacione ushtarake do te vijnë duke u
koordinuar në një komandë supreme tani më e njohur si ushtria çlirimtare e Kosovës. Ushtria
Çlirimtare e Kosovës (UÇK) filloi operacionet kundër policisë serbe dhe oficereve të ushtrisë̈ duke
marrë përsipër përgjegjësinë̈ për sulmet mbi objektivat e ushtrisë̈ serbe. Në prill 1996, UÇK-ja beri
lëvizjen e saj të parë, duke vepruar në katër vende të ndryshme: Pejë, Stimuli, Deçan dhe në rrugën
Kosovë-Mitrovicë-Pejë, ku u vranë̈ 5 serbë. Veprimi u publikua në një̈ komunikate drejtuar
seksionit në shqip të BBC. Grupi ushtarak deklaroi se "veprime të tilla do të ishin një̈ paralajmërim
për boten për mbështetjen e dhënë agresionit serb, ndërkohë̈ që shpërfillej vullneti i popullit të
shtypur të Kosovës. Lufta e popullit të Kosovës nuk efshtë̈ terrorizëm, konflikt ndëretnik apo
konflikt ndërfetar, por një luftë për çlirimin e Kosovës". (Abazi, 2012).
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Veprimtaria u bë më e dallueshme në vitin 1997 dhe më vonë gjatë vitit 1998 ajo u përhap
pothuajse në gjithë territorin e Kosovës. Këto veprimtari mbështeteshin edhe nga intelektualë, të
cilët ishin deklaruar në favor të "rezistencës civile aktive" kundër shtypjes serbe.
Ndërkohë, në shkurt 1998, autoritetet serbe nisën në shkallë të gjerë një seri operacionesh kundër
popullsisë shqiptare dhe Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. (Smith, 1998).
Në mbështetje të operacioneve serbe, në janar 1998, forcat paraushtarake dhe vullnetarë serbë, të
njohur si ''tigrat" e Arkan-it u kthyen në Kosovë për të terrorizuar popullsinë civile. Nga këto
operacione mbetën të vrarë 400 persona dhe dhjetëra mijëra të tjerë u detyruan të lënë shtëpitë dhe
fshatrat e tyre. ë verën e vitit 1998, përshkallëzimi i konfrontimeve midis ushtrisë serbe dhe forcave
të UÇK- së u bë më i dendur dhe në dimrin e 1998-1999, një përshkallëzim i ri shkaktoi në mars
1999 ndërhyrjen ushtarake të NATO-s. (The Economist, 1998).
2.1.7 Konferenca e Rambujesë
Shpërthimi në shkurt 1998 i një operacioni në shkallë të gjerë nga forcat jugosllave në rajonin e
Drenicës (Kosova qendrore) shënoi fillimin e konfliktit në Kosovë. Përplasjet që do të pasojnë nuk
janë "ndëretnike": ato zhvillohen nga regjimi i Beogradit - policia dhe ushtria - kundër UCK-së
dhe popullatës civile shqiptare.

Përfshirja e bashkësisë ndërkombëtare në krizë bëhet e

rëndësishme vetëm pas këtij operacioni. Nga atje, dhe deri në fund të ndërhyrjes së NATO-s në
qershor 1999, Kosova ishte në zemër të shqetësimit politik ndërkombëtar. Grupi i Kontaktit reagoi
në 9 Mars, duke kërkuar një embargo në shitjet e armëve në RFJ dhe përfundimin e represionit në
Kosovë. Këto kërkesa janë riformuluar nga Këshilli i Sigurimit i KB në rezolutën e tij 1160 të 31
mars 1998, me Rusinë dhe Kinën që abstenojnë. Në të njëjtën logjikë, më 8 qershor 1998, Këshilli
i çështjeve të Përgjithshme të Bashkimit Evropian forcoi sanksionet kundër Serbisë dhe caktoi
Felipe Gonzalez si Përfaqësues Special të BE për RFJ-në. Përballë këtij aktivizmi (këtë presion)
nga institucionet ndërkombëtare, Milošević pranon krijimin e një Misioni Vëzhgimi Diplomatik
(KDOM), nën kujdesin e OSBE-së, qëllimi i të cilit është të promovojë dialogun politik midis
palëve në fjalë. Në të njëjtën kohë, NATO është duke ndërmarrë operacione ajrore mbi
Maqedoninë dhe Shqipërinë (Operacioni Determined Falcon), të cilat do të kenë një efekt të ftohtë
për Presidentin e RFJ-së. Sidoqoftë, këto masa nuk kanë asnjë efekt në politikën e Millosheviqit.
Më 23 Prill 1998, pozicioni i saj u përforcua nga një Referendum që kundërshtoi me forcë idenë e
ndërmjetësimit ndërkombëtar. Pasi mori edhe mbështetjen e Rusisë, pas një takimi me ishPresidentin Jeltsin, Millosheviçi nuk dukej se kishte frikë nga presioni nga Perëndimi. Në vjeshtë,
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Këshilli i Sigurimit reagoi edhe një herë duke miratuar, më 23 shtator, rezolutën 1199 me të cilën
kërkoi që Jugosllavia të krijonte armëpushim, të tërhiqte forcat e saj speciale, të lejonte kthimin e
refugjatët dhe fillon një dialog politik me drejtuesit e popullatës shqiptare. Miratimi i kësaj rezolute
shënon një forcim të politikës ndërkombëtare përballë Milošević. Ideja e veprimit më të vendosur
ka filluar të shprehet gjithnjë e më hapur. Më 5 tetor, një raport i Sekretarit të Përgjithshëm të KB
i atribuoi shumicën e abuzimeve forcave serbe. Nga ana e tij, i dërguari special i SHBA për
Ballkanin, Richard Holbrooke (ish negociator për Dayton) i paraqet Milo Milević-it një plan
paqeje që i siguron Kosovës një status të përkohshëm të autonomisë për tre vjet, kjo periudhë po
përdoret për të negociuar statusin e saj. final. Më 13, Këshilli i NATO-s lëshon një ultimatum për
Presidentin Jugosllav, duke i kërkuar atij që të kthejë forcat e vendosura në Kosovë në nivelin e
tyre para krizës, të angazhohet për të kërkuar një zgjidhje të negociuar dhe të autorizojë prania e
vëzhguesve dhe organizatave humanitare. Refuzimi i këtyre kërkesave ishte që të rezultojë në
bombardimin ajror të vendeve strategjike, për të cilat ishte dhënë një "urdhër aktivizimi".Në të
njëjtën ditë, pas iniciativave të mëtejshme diplomatike, përfshirë vizitat në Beograd nga Sekretari
i Përgjithshëm i NATO-s, Z. Solana, të dërguarit e SH.B.A.-së, MM. Holbrooke dhe Hill, Kryetari
i Komitetit Ushtarak të NATO-s, gjenerali gjerman Naumann dhe Komandanti Suprem i Aleatëve
Evropë, Gjenerali Clark, Milošević pajtohet të zbatojë kërkesat e përcaktuara. Si rezultat,
kërcënimi i sulmeve ajrore anulohet. Këto kërkesa do të merreshin më vonë nga KB në rezolutën
e saj 1203 të 24 tetorit 1999.Në përfundim të kësaj marrëveshje, krijohen dy operacione me
mandate të ndryshme dhe plotësuese. E para është vendosja në Kosovë e 2,000 verifikuesve civilë,
misioni i së cilës është të sigurohet që armëpushimi të respektohet. Ky Mision për Verifikimin e
Kosovës (KVM), i vendosur nën përgjegjësinë e amerikanit William Walker, zhyti KDOM-in e
krijuar në qershor 1998. Operacioni i dytë, i quajtur "Forca e Nxjerrjes», është ngritur nga NATO
në ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë dhe duhet të sigurojë siguri për verifikuesit e OSBEsë kur është e nevojshme.
Por, pas një qetësie relative jetësore, KVM vuri në dukje, qysh në janar 1999, shkeljet e
marrëveshjes nga forcat serbe. Pasi pretenduan të tërhiqeshin, këta të fundit ripozicionuan veten
dhe rifilluan represionin. Kështu, më 15 janar 1999, 45 shqiptarë u masakruan në fshatin Raçak,
duke stigmatizuar dështimin e politikës perëndimore përballë një lideri jugosllav të vendosur për
të vazhduar veprimin e tij në Kosovë. I tmerruar nga kjo masakër nga forcat serbe ndaj civilëve të
pafajshëm, të cilin ai e karakterizoi si një krim kundër njerëzimit, shefi i misionit të OSBE-së tha
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që jeta e tij kishte ndryshuar atë ditë: "Unë u thashë disa intervistuesve se kisha parë masakra më
parë, se kisha parë njerëz të ekzekutuar. Por kurrë nuk kisha parë diçka të tillë. Ishte përtej çdo
gjëje që kisha parë më parë, sidomos ky grumbull kufomash”. Masakra e Raçakut pati një ndikim
të konsiderueshëm në ndryshimin e politikës ndërkombëtare në Kosovë.Brenda qeverisë
amerikane, ai lëshoi në sfond politikën e negociatave me Millosheviqin, të ndjekur deri në atë kohë
nga Richard Holbrooke. Sekretarja e Shtetit, Madeleine Albright, e cila tani merr rolin e
diplomacisë amerikane në Kosovë, thotë "Politika e mëparshme - domethënë, politika negociuese
e Holbrooke për t'i besuar Millosheviçit - kishte dështuar plotësisht”. (Lukic, 2003, f. 330).
Më 29 janar 1999 Grupi i Kontaktit thirri palët serbe dhe shqiptare të Kosovës për negociata në
Rambuje, Francë, për të filluar më 6 shkurt nën kryesimin e Kristofer Hill nga SHBA, Volfang
Petric, nga Keshilli i Evropes dhe Boris Majorski. Konferenca e Rambujese synonte arritjen e një
marrëveshjeje juridike dhe politike për zgjidhjen politike të krizës në Kosovë, duke përcaktuar një
zgjidhje kalimtare që parashihte vendosjen e Kosovës nën mbrojtjen e NATO-së, të mundësonte
vetëadministrim të përkohshëm dhe të hapte mundesinë e fillimit të një procesi politik që do të
mundësonte statusin final të Kosovës. NATO paralajmëroi palët më 30 janar se ato duhet t'u
përgjigjen thirrjeve në Rambujese, të ndërprejnë luftën, të respektojnë marrëveshjen e tetorit ose
NATO "do të ndërmarrë çfarëdo masa qe ishte e nevojshme për të shmange një katastrofë
humanitare. Edhe pse të dyja palët ishin paralajmëruar, NATO po mendonte për veprim ushtarak
vetëm kundër serbëve. Në të vërtetë, mesazhi pasues i dërguar Millosheviçit ishte që nëse
shqiptarët e Kosovës nënshkruan Marrëveshjen e Rambujesë dhe ai do te vazhdonte luften me
kokefortesi, athehere RFJ do të bombardohej. (Memorandum by the Foreign and Commonwealth
Office, 2000).
Teksti i parë i bisedimeve në Rambuje i cili iu paraqit palës shqiptare dhe asaj serbe kishte pesë
pika kryesore: ndalimin e menjëhershëm të dhunës; tërheqjen nga Kosova të ushtrisë, policisë dhe
forcave paraushtarake serbe; vendosjen e një force ushtarake ndërkombëtare të kryesuar nga
NATO; rikthimin e sigurt të refugjatëve dhe popullsisë së shpërngulur në shtëpitë e tyre; një
zgjidhje politike për autonomi të zgjeruar të Kosovës. Të dyja palët e kundërshtuan marrëveshjen.
Serbët kundërshtuan prezencën e trupave të huaj në territorin e tyre, sepse për Serbinë, Kosova
konsiderohej si çështje e saj e brendshme. Shqiptarët kundërshtuan mundësinë e një autonomie të
zgjeruar, një status të cilin Kosova e kishte me Kushtetutën e vitit 1974. Në arsyetimin e
shqiptarëve të Kosovës, zhvillimi i situatës në terren e kishte përjashtuar këtë alternativë. Dhjetë
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vjet shtypje që kishin kulmuar në veprime të dhunshme kishin bindur praktikisht të gjithë
shqiptarët e Kosovës, se nuk mund të qëndronin në të njëjtin shtet me serbët. Rrjedhimisht,
alternativa e pavarësisë ishte zgjidhja e vetme e pëlqyer nga i gjithë spektri politik i shqiptarëve të
Kosovës. (Moore, 2000, f.88).
Negociatat rifilluan në 15 mars 1999. Teksti i ri i negociatave ofronte një zgjerim të autonomisë,
që supozonte vetëqeverisje demokratike për të gjitha çështjet e brendshme, të tilla si edukimi,
shëndetësia dhe ekonomia . Në pjesën e dytë të Konferencës në Paris, delegacioni kosovar bëri
nënshkrimin solemn të marrëveshjes kurse ai serb përseri refuzoi nënshkrimin e saj duke e quajtur
përmbajtjen e marrëveshjes si të pa pranuesheme. Pra qasja e delegacionit të Kosovës edhe në
Rambuje ishte konstruktive ndërsa qasja e Serbisë destruktive dhe jo bashkëpunuese. Faktikisht
Jugosllavia e refuzoi marrëveshjen e Rambujesë dhe NATO e përdori këtë si justifikim për
ndërhyrjen ushtarake në luftën e Kosovës. (Weller, 1999, f. 228, 236).
Më 19 Mars 1999, një ditë pas nënshkrimit të marrëveshjes nga delegacioni shqiptar dhe refuzimi
i palës serbe, Bashkëkryetarët e Grupit të Kontaktit shpallën që negociatat e Rambujesë të
shtyheshin. Menjëherë, ushtria dhe policia serbe filluan operacione të reja në shkallë të gjerë
kundër shqiptarëve të Kosovës, duke dërguar përforcime të trupave dhe pajisjeve ushtarake në
rajon, në shkelje flagrante të marrëveshjes së 13 tetorit 1998. 20 Mars, Misioni i Verifikimit i
OSBE-së u tërhoq nga Kosova, pengim nga forcat serbe duke e penguar atë të kryejë misionin e
saj. Një ultimatum i fundit për të pranuar Marrëveshjen e Përkohshme i është dhënë Milošević nga
Richard Holbrooke gjatë takimit të tij të fundit më 23 mars në Beograd. Por, presidenti jugosllav
bën kampin e intranigjencës së tij. Këtë herë, nuk ka asnjë mjet tjetër përveç forcës. (Corten,
Delcourt, 2000, f. 62).
Pra, edhe nga kjo literaturë e lartëpërrmendur, theksohet gjithmonë që qasja e Kosovës që nga
zanafilla e procesit të negocimit, ka qenë qasje konstruktive dhe e gatshme gjithmonë për të
bashkëpunuar për stabilitet, mirëpo asnjëherë duke mos lëshuar pe nga e drejta e saj, ndërsa Serbia
gjithmonë konfliktuoze sa që bëri që edhe bashkësisë nderkombëtare t’i konsumohen mjetet
diplomatike në raport më të.
2.1.8 Lufta dhe pavarësia
Gjatë vitit 1980, shqiptarët e Kosovës u mobilizuan gjithnjë e më shumë dhe kërkuan ndarje nga
Serbia. Në vitin 1989, Serbia - e udhëhequr në atë kohë nga autokrati Slobodan Milošević, i cili
perdori nacionalizmin serb për të konsoliduar pushtetin - vendosi sundim të drejtpërdrejtë në
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Kosovë. Përgjatë vitit 1990, në mes të rrenimit të Jugosllavisë dhe kontrollit të vazhdueshëm të
Milošević në Serbi, grupet e mbrojtjes së te drejtave të njeriut dënuan shtypjen serbe të shqiptarëve
në Kosovë, përfshirë shtypjen e gjuhës dhe kulturës shqipe, arrestime masive dhe spastrime të
shqiptarëve nga sektori publik dhe arsimi institucional. Pas operacionit ushtarak te Organizates se
Traktatit te Atlantikut Verior, operacion ky i cili kerkonte te ndalte abuzimet e te drejtave te njeriut
ne Kosove dhe gjenocidin serb, bombardimeve ajrore të NATO-s në fillim të vitit 1999, Serbia u
detyrua të tërhiqte forcat e saj nga Kosova. Rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit autorizoi
Misionin e Administrimit të Përkohshëm te OKB-se ne Kosove

(UNMIK) të sigurojë

funksionimin themelor administrativ dhe KFOR-in, trupe e armatosur nderkombetare e formuar
nga OKB , e udhëhequr nga NATO për të krijuar hapesire sigurie pas luftes ne Kosove. Kosova
u pavaresua me 17 shkurt 2008, ku Kuvendi shpalli nje shpalli njezeri Kosoven shtet te pavarur
dhe demokratik. (Garding, 2020).
“Eshtë e rëndësishme të mbahet mend përgjithmonë shkalla e tragjedisë së fundit në Kosovë.
Plagët fizike dhe psikologjike do të kërkojnë kohë për t'u shëruar. Duhet të ketë vetdijesim se
çfarë përmirësimesh mund të priten në një kohë kaq të shkurtër. NATO është e vendosur të ndjekë
qasjen e saj të njëanshme për gjithë popullin e Kosovës dhe do të mbështesë qëllimet e përcaktuara
nga bashkësia ndërkombëtare në Rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit. Ishte Edmund Burke ai
që tha se për të triumfuar e keqja është e nevojshme vetëm për njerëzit e mirë të mos bëjnë asgjë.
Në mars të vitit të kaluar, 19 kombet e NATO-s vepruan” (Citat, Robertson, 2000).
Gjatë leximit të literaturës, kjo ka qenë pjesa ime e preferuar, ku ish - Sekretari i NATO-së Lord
Robertson i Port Ellen-it, shpreh reflektimet e tij personale në librin e tij një vit pas çlirimit të
Kosovës nga NATO. Ai e përshkruan realitetin e asaj kohe me aq ndjeshmëri, duke i treguar botës
se çfarë tragjedie dhe ditë të vështira po përjetonte Kosova, të gjitha të shkaktuara nga Serbët.
2.1.9 Roli i Presidentit Clinton në çlirimin e Kosovës
Roli i Amerikës ne implikimin e saj në mbrojtjen e çështjes shqiptare fillon që kur Amerika e
ndryshon kursin e politikës dhe bëhet faktor vendimmarrës në politikën ndërkombëtare. Vetë futja
e saj në luftën e parë botërore, suksesi i saj dhe roli i saj i pakontestueshëm bëri që Amerikanët
filluan të përfshiheshin ne te gjitha rrjedhat e diplomacisë. Kjo vihet në shprehje sidomos pas
përfundimit te luftës se pare botërore ne konferencat e paqes si një Nis, Versaje, ku Presidenti
Amerikan Wilson ishte i vetmi mbështetës i çështjes shqiptare. Që nga kjo kohë ShbA-të ishin
shpresa e vetme për shqiptarët nga ku mund të gjenin mbështetjen për mbrojtjen e të drejtave të
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tyre mirëpo në Kosovë u deshtë të kalojë një kohë e gjatë që të kemi praninë Amerikane. Pasues i
kësaj çështjeje dhe i cili ishte faktori kryesor i vendosjes së paqe në Kosovë ishte Presidenti i 42të Amerikan, Bill Klinton. Presidenti Klinton besonte me forcë se Shtetet e Bashkuara duhet të
përdorin të gjitha kapacitetet, forcat dhe burimet e saj dhe të veprojnë në bashkëpunim me aleatët
për të ndaluar dhunën masive qe po behej ne Kosove nga forcat Serbe. Klinton udhëtoi menjehere
në rajon për të inkurajuar njerëzit të kërkojnë pajtim e jo hakmarrje. Duke parë prapa konfliktin,
shumë njohes te politikes në bashkësinë ndërkombëtare e kane vleresuar se gatishmëria e Klinton
për të shkuar për t'i dhënë fund genocidit, edhe përmes përdorimit të dhunës ushtarake, ishte e
mbeshtetur ne misionin e tij për të çuar përpara kauzën e paqes. Kabineti i Klintonit kishte para
vetes ne tavolinen konsultuese per gjetjen e zgjidhjes per krizen ne Kosove, keto tri opsione:
Opsioni 1: Zgjidhje diplomatike
Përdor diplomacinë për t'u përqëndruar në hartimin e një marrëveshje paqeje midis shqiptarëve të
Kosovës dhe udhëheqësve serbë për t'i dhënë fund dhunës.
Opsioni 2 : Forcat militare
Angazhimi i Forcave të Armatosura të Sh.B.A-së në një mision ushtarak kundër forcave serbe në
Jugosllavi për t'i dhënë fund gjenocidit etnik në Kosovë.
Opsioni 3 : Përqendrimi i burimeve të SH.B.A brenda shtetit (në shtëpi)
Denonconi dhunën, por qëndroni jashtë konfliktit, përqendrohuni te interesat më të rëndësishëm
të SH.B.A ne shtëpi. (Clinton, f. 7, 8, 9).
Dhe nga këto tri opsione ai dhe kabineti i tij vendosen që mos të qëndrojnë indiferent ndaj
gjenocidit etnik serb në Kosovë, por t’i dalin në përkrahje maksimale Kosovës dhe të jenë me të
deri në çlirim. Ky ishte një vendim vendimtar për fatin e Kosovës dhe sot e asaj dite Bill Klinton
gëzon respekt mirënjohje dhe dashuri nga secila familje Kosovare , duke e quajtur Hero. Amerika
ka qenë, është dhe do të mbetet gjithmonë vendi parësor në zemrat e Kosovarëve, duke i qenë
perjetësisht falenderues për ndihmën e vazhdueshme që e ka japur si në procesin e çlirimit ashtu
edhe te konsolidimit të Republikës së Kosovës. Është e pamundur mos të perfshihen në punim
pjesë nga historia që e dëshmojnë lidhjen e fortë, të kahmotshme, të ndertuar në themel me besim
dhe respekt mes Kosovës dhe Amerikës.
2.1.10 Formësimi i paqës në Kosovë pas pavarësisë
Me shpalljen e pavarësisë në vitin 2008, ndërhyrja administrative përfundoi. Sidoqoftë, kjo nuk i
solli shtetit të ri të ri pavarësi të plotë politike në drejtimin e punëve të tij të brendshme dhe të
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jashtme. Në vend të kësaj, vendi hyri në fazën e ndërhyrjes mbikëqyrëse, e cila u zhvillua midis
2008 dhe 2012. Vazhdimi i ndërhyrjes ndërkombëtare është nxitur përsëri nga mosmarrëveshjet
midis fuqive të mëdha në lidhje me statusin politik të Kosovës, dhe si i tillë, mbikëqyrja
ndërkombëtare e Kosovës ka qenë më shumë për zbutjen e pasojave të brendshme dhe
ndërkombëtare të një Kosovë të pavarur sesa sigurimi i asaj se shteti i ri u bë një vend paqësor dhe
me prosperitet. Si rrjedhojë, shmangia e përdorimit të kompetencave ekzekutive gjatë ndërhyrjes
mbikëqyrëse befas u bë një percaktues i suksesit ndërkombëtar në zhvillimin e një demokracie
funksionale dhe paqeje të qëndrueshme në Kosovë. Dëshira për ta bërë Kosovën të duket si një
rast i suksesshëm i ndërtimit ndërkombëtar shërbeu në mënyrë efektive si drita jeshile për
fraksionet etno-nacionaliste lokale për të kthyer mbrapsht axhendën e demokratizimit dhe pajtimit
në Kosovë. Gjatë epokës së ndërhyrjes mbikëqyrëse, nxitja për paqe dhe pajtim ishte krijuar nga
dëshira ndërkombëtare për të konsoliduar dhe forcuar sovranitetin e brendshëm dhe ndërkombëtar
të Kosovës. Fazat e fundit mbikëqyrëse në vitin 2012 nuk nënkuptonin qëndrueshmërinë e paqes
në Kosovë. Përkundrazi, ishte një momentum për të shpëtuar fytyren pasi sponsorët e shtetit të
Kosovës nuk dëshironin të lidheshin me një shtet jofunksional dhe një paqe jofunksionale në
Kosovë. Pas pavarësisë, shoqëria e Kosovës vuajti nga problemet me sundimin e ligjit,
marrëdhëniet e brishta etnike dhe varfëri te vazhdueshme. Në këto kushte, bashkësia
ndërkombëtare e zhvendosi politikën e saj të ndërhyrjes drejt metodave më diplomatike dhe
konvencionale. Sa më shumë që komuniteti ndërkombëtar promovonte pjekurinë politike dhe
përgjegjësinë lokale, aq më shumë ata praktikonin mënyra të reja të ndërhyrjes dhe forma të reja
të varësisë lokale nga aktorët e jashtëm. Që atëherë, forma të reja të ndërhyrjes kanë ndodhur në
Kosovë, të udhëhequra nga qarqet e huaja diplomatike. (Visoka, 2017, f. 75, 85, 86).

2.2 Negociatat Kosovë - Serbi
Bisedimet (teknike) në mes Kosovës dhe Serbisë, me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, kanë
filluar në vitin 2011. Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara më 2010 miratoi
rezolutën e sponsorizuar nga 27 vendet e atëhershme të Bashkimit Evropian e cila hapi rrugë për
fillimin e dialogut Kosovë –Serbi, të lehtësuar nga BE-ja, bazuar ne opinionin e Gjykatës
Ndërkombëtare te Drejtësisë më 2010, sipas të cilit, “shpallja e pavarësisë së Kosovës nuk paraqet
shkelje të së drejtës ndërkombëtare”. (International Court of Justice, 2010).
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Takimi i parë i këtij procesi të dialogut filloi më 8 mars 2011. Marrëveshjet e para u nënshkruan
më 2 korrik 2011. Këto marrëveshje përfshinë lirinë e lëvizjes, regjistrin civil dhe njohjen
reciproke të diplomave universitare. Në të vërtetë, gjithsej trembëdhjetë (13) marrëveshje kanë
përfunduar gjatë fazës së parë të dialogut teknik. Në disa raste, marrëveshje të caktuara shoqërohen
me veprime pasuese ose plane zbatimi siç është plani për zbatimin e marrëveshjes për njohjen
reciproke të diplomave (prill 2016) ose plani lidhur me finalizimin e zbatimit të marrëveshjes për
lirinë e lëvizjes (shtator 2016). Si pjesë e fazës së dytë, politike të dialogut, marrëveshja kryesore
është e ashtuquajtura “Marrëveshja e Brukselit”, e cila formalisht është titulluar si Marrëveshja e
Parë e Parimeve për Normalizimin e Marrëdhënieve të 19 prillit 2013. Marrëveshja synon
vendosjen e kornizës për Kosovën, që më në fund të konsolidojë kontrollin e saj mbi zonën e
trazuar, kryesisht serbe, veriore të vendit. Për qëllime të këtij studimi, ky seksion është zgjeruar
për të adresuar në mënyrë specifike pjesë të kësaj marrëveshjeje ose plane më të detajuara dhe më
të zhvilluara të zbatimit që kanë të bëjnë me (a) drejtësinë/gjyqësinë; (b) sigurinë; (c) reciprocitetin
në targat e automjeteve; (d) Asociacionin/Bashkësinë e Komunave Serbe; dhe (e) Urën e
Mitrovicës. Rezultati pasues i këtij procesi u bë i njohur si “dialog teknik” midis Kosovës dhe
Serbisë. Takimi i parë i këtij procesi të dialogut filloi më 8 mars 2011. Marrëveshjet e para u
nënshkruan më 2 korrik 2011. Këto marrëveshje përfshinë lirinë e lëvizjes, regjistrin civil dhe
njohjen reciproke të diplomave universitare. Në të vërtetë, gjithsej trembëdhjetë (13) marrëveshje
kanë përfunduar gjatë fazës së parë të dialogut teknik. Në disa raste, marrëveshje të caktuara
shoqërohen me veprime pasuese ose plane zbatimi siç është plani për zbatimin e marrëveshjes për
njohjen reciproke të diplomave (prill 2016) ose plani lidhur me finalizimin e zbatimit të
marrëveshjes për lirinë e lëvizjes (shtator 2016). Si pjesë e fazës së dytë, politike të dialogut,
marrëveshja kryesore është e ashtuquajtura “Marrëveshja e Brukselit”, e cila formalisht është
titulluar si Marrëveshja e Parë e Parimeve për Normalizimin e Marrëdhënieve të 19 prillit 2013.
Marrëveshja synon vendosjen e kornizës për Kosovën, që më në fund të konsolidojë kontrollin e
saj mbi zonën e trazuar, kryesisht serbe, veriore të vendit. Për qëllime të këtij studimi, ky seksion
është zgjeruar për të adresuar në mënyrë specifike pjesë të kësaj marrëveshjeje ose plane më të
detajuara dhe më të zhvilluara të zbatimit që kanë të bëjnë me (a) drejtësinë/gjyqësinë; (b) sigurinë;
(c) reciprocitetin në targat e automjeteve; (d) Asociacionin/Bashkësinë e Komunave Serbe; dhe (e)
Urën e Mitrovicës.
Per Beogradin, "normalizim" do të thotë "gjithçka përveç njohjes", që Beogradi është i gatshëm
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të "njohë realitetin, por jo pavarësinë". Për Prishtinën, "njohja është gjithçka", normalizimi pa
njohje është i pakonceptueshëm. Por zyrtarët serbë thonë se Serbia nuk mund ta trajtojë Kosovën
si një vend të veçantë, dhe ajo vetëm mund të biee dakord për "normalizimin pa njohje". Zgjidhja
e kesaj ceshtje do të jetë sfida kryesore për procesin e normalizimit. Marrëveshja e e normalizimit
te marredhenieve pritet të jetë një kusht për anëtarësimin në BE si për Serbinë ashtu edhe për
Kosovën. BE nuk eshte e interesuar te krijoje një konflikt tjetër të "ngrirë". (Gashi, Novakovic ,
2017).
Janë arritur tridhjetë e tre marrëveshje, kryesisht në lidhje me çështjet teknike. Refuzimi për të
njohur pavarësinë e Kosovës nga Serbia është duke penguar aktivitetet e Prishtinës në skenën
ndërkombëtare, duke e bërë atë pa deshiren e saj të pranojë lëshime të mëtutjeshme ndaj serbëve
derisa Beogradi të njohë pavarësinë e Kosovës të paktën në një nivel de fakto. Mbajtja e status quo
në marrëdhëniet me Prishtinën është situate qe i konvenon Serbise, por, përballë presionit nga
Perëndimi, Beogradi ka pranuar të bisedojë për të hartuar një marrëveshje finale me Kosovën.
(Szpala, 2018, f.281).
Pjesa e parë e dialogut të nisur më 8 mars 2011 është karakterizuar nga përpjekjet e vazhdueshme
të qeverisë në Kosovë që të bind opinionin se bisedimet e reja me Serbinë janë vetëm të karakterit
teknik. Sidoqoftë një vit më pas, në mesin e marrëveshjeve ka edhe të tilla që kanë karakter politik
(p.sh. përfaqësimi rajonal), ndërsa ndërmjetësi evropian i dialogut, Robert Cooper e ka pranuar
publikisht gjatë një interviste me Radion Evropa e Lirë se “gjithçka
që kemi bërë ka qenë politike”. Me kalimin e kohës, argumentet në favor të dialogut filluan të
ndryshojnë si nga qeveritë pjesëmarrëse, Kosovë dhe Serbi, ashtu edhe nga Bashkimi Evropian.
Kryenegociatorja Tahiri e ka lidhur vazhdimisht konstruktivitetin në dialog me “shpërblimet” që
ajo i priste nga BE-ja për Kosovën si p.sh. “marrëdhënie kontraktuale” dhe përshpejtim të
marrëveshjes për stabilizim asociim dhe liberalizimit të vizave. Kur ishte miratuar Rezoluta e
Kuvendit të Kosovës për dialogun Kosovë – Serbi, kryeministri Thaçi kishte deklaruar se i tërë ky
proces do të rezultojë me njohje nga pesë vendet e BE-së që akoma s’e kanë njohur Kosovën. Së
voni, në një intervistë, zëvendëskryeministrja Edita Tahiri ka deklaruar se nëse Kosova nuk do ta
pranonte marrëveshjen për fusnotën ajo do të izolohej në aspektin e integrimit në BE, ndërsa si
rezultat i pranimit të fusnotës për Kosovën qëndrimi i vendeve mos njohëse do të zbutej.
(Development Group, 2012).
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Marrëveshjet e arritura gjatë dialogut Kosovë - Serbi
Marrëveshjet Specifike: Dialogu Teknik
Marrëveshjet e Negociuara/Përfunduara në Nivelin Teknik
Marrëveshja për Lirinë e Lëvizjes (Sistemi i Kartës së Identitetit) (korrik 2011)
Marrëveshja për Regjistrin Civil (korrik 2011)
Marrëveshja për Pranimin Reciprok të Diplomave (korrik and nëntor 2011)
Marrëveshja Për Vulat Doganore (shtator 2011)
Marrëveshja për Kadastrën (shtator 2011)
Marrëveshja për Menaxhimin e Integruar të Kufirit (MIK) (dhjetor 2011)
Marrëveshja për përfaqësimin dhe bashkëpunimin rajonal (shkurt 2012)
Marrëveshja për Zyrtarët Ndërlidhës (tetor 2011)
Marrëveshjet Specifike: Dialogu Politik
Marrëveshja e Parë e Parimeve që Rregullojnë Normalizimin e Marrëdhënieve
(“Marrëveshja e Brukselit”) (prill 2013)
Marrëveshja për Drejtësinë dhe Gjyqësorin (prill 2013 dhe mars 2015)
Marrëveshja për Sigurinë ("Mbrojtja Civile" - Shpërbërja dhe Integrimi i Personelit në
Institucionet e Kosovës) (mars 2015)
Marrëveshja për reciprocitet në targat e automjeteve (shator 2016)
Asociacioni/Bashkësia

e

komunave

me

shumicë

serbe

në

Kosovë

–

Parimet

e

Përgjithshme/Elementet Kryesore (gusht 2015)
Marrëveshja për Urën e Mitrovicës (Plani i BE-së për Zbatim)
Marrëveshjet e negociuara / të përfunduara në nivelin politik (kryeministrat)
Marrëveshja për Mbledhjen e të Hyrave Doganore (janar 2013)
Marrëveshja për Telekomunikacion (Shtator 2013)
Marreveshja për Energjinë (Shtator 2013)

(Ridea, 2019)
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Ka munguar, në shumë raste, vullneti për zbatimin e tyre nga pala serbe, por jo edhe dëshira nga
pala kosovare që dialogu të marrë epilogun me njohjen e Kosovës nga ana e Serbisë. Një nga
marrëveshjet me te rëndësishme, e cila nuk është zbatuar e as nuk ka arritur progres, është
Marrëveshja për Pranimin reciprok të Diplomave. Pala fajtore për këtë ngecje është ajo serbe.
Kosova ka fituar ligjërisht mosmarrëveshjen lidhur me energjinë në vitin 2008, kur Sekretariati i
Komunitetit të Energjisë vendosi që Serbia kishte shkelur traktatin e Athinës në lidhje me Kosovën.
Prandaj, Kosova duhet të kërkojë veprim nga Komuniteti i Energjisë dhe BE-ja si një palë e
Traktatit që do të mundësonte zbatimin e plotë të Marrëveshjes së Energjisë për vitin 2013. Kosova
ka fituar ligjërisht mosmarrëveshjen lidhur me energjinë në vitin 2008, kur Sekretariati i
Komunitetit të Energjisë vendosi që Serbia kishte shkelur traktatin e Athinës në lidhje me Kosovën.
Prandaj, Kosova duhet të kërkojë veprim nga Komuniteti i Energjisë dhe BE-ja si një palë e
Traktatit që do të mundësonte zbatimin e plotë të Marrëveshjes së Energjisë për vitin 2013. Si një
detyrim kontraktual dhe një tregim i angazhimit ndaj vlerave evropiane, pala serbe duhet të
bashkëpunojë në heqjen e pengesave përfundimtare që po pengojnë rivitalizimin e Urës së
Mitrovicës.
2.2.1 Faza aktuale e dialogut
Në fund të vitit 2018, pati ngecje në bisedimet politike për të arritur fazën e fundit të marrëveshjes,
për shkak të mospajtimeve rreth tri pikave përçarëse: ‘korrigjimi i kufijeve’, vendosja e taksës
dhe formimi i ushtrisë së Kosovës. Akterët ndërkombëtarë me pjesëmarrjen dhe reagimin e tyre,
janë përpjekur të zbusin tensionet dhe ngërçin në dialog.Për zbutjen e tenisoneve u bënë thirrje
nga gjitha anët, si nga NATO, shefat e Kombeve të Bashkuara dhe ata të BE-së. Nevoja për një
dialog gjithëpërfshirës dhe transparent është më madhe se kurrë. Për dallim nga vendet e tjera
Ballkanike, protokollet për antarësim për Kosovën duken si një mundësi e largët. Parakushti i
përbashkët i njohjes reciproke ishte i qartë, megjithatë është gjithashtu e rëndësishme të theksohet
se qasja që BE-së ndaj qështjes së Kosovës nuk ishte. Edhe pse shumë fonde të BE-së dhe përpjekje
politike orinetohen drejt Kosovës - të cila ndikojnë në zhvillimin e shtetit në përputhje me ligjet e
BE-së, BE-së ende i mungon një agjendë konkretë për mënyrën se si do të vazhdojë rrugën e
integrimit Kosova. Përveç kësaj, fakti që dy aktorët e vetëm shtetërorë të përfshirë në Dialog nuk
janë të sinkronizuar, madje as nuk po marrin pjesë në bisedimet bilaterale, ia vështirësojnë shumë
BE-së formimin e një uniteti për hapat vijues të Kosovës. Në të vërtetë, Dialogu ka arritur në një
ngërç. Nën hijen e ngjarjeve të fundit, palët dialoguese këmbëngulin se status quo-ja për
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normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë duhet të rishqyrtohet. Roli i BE -se dhe
bashkësia ndërkombëtare në tërësi, duhet të ndryshojë. BE-ja, duhet të hedh poshtë propozime të
tilla si lëvizja e kufirit. Një tjetër mundësi për të penguar bllokimin e vazhdueshëm është që Shtetet
e Bashkuara të përfshihen më tepër në Dialog, duke marrë parasysh natyrën e tij të tanishme të
brishtë. (Legal political studies, 2019).
Serbia synon të fitojë anëtarësimin në BE, të përmirësojë marrëdhëniet politike dhe ekonomike me
bashkësinë ndërkombëtare dhe gradualisht t'i japë fund problemit të saj në Kosovë. Kosova synon
të bëhet anëtare e organizatave ndërkombëtare dhe të fitojë njohje nga Serbia dhe pesë vendet
anëtare të BE (Qipro, Greqi, Sllovaki, Spanjë dhe Rumani). Beogradi është në favor të
normalizimit, por pa njohje, dhe kundërshton anëtarësimin e Kosovës në organizata të mëdha
ndërkombëtare. Anëtarësimi në BE është ndoshta qëllimi i vetëm i shprehur i Beogradit dhe i
Prishtinës. Ata u pajtuan përmes Marrëveshjes së Brukselit të 2013 për të mos dëmtuar shtigjet e
njëri-tjetrit drejt integrimit në BE, por Serbia nuk e ka respektuar aspak kete marrëveshje . Pra, në
shumë burime të ndryshme përfshirë edhe raportet që janë bërë mbi procesin, vërehet se theksohet
gjithmonë që objektivat e dy shteteve dallojnë dhe janë kontradiktore. Nuk mund të këtë
normalizim pa njohje reciproke, por Serbia insiston në ketë objektiv, por që nuk do të realizohet,
sepse pala Kosovare nuk pranon normalizim pa njohje në asnjë moment.
2.2.2 Rifillimi i dialogut pas 20 muajsh
Pas 20 muajsh, dialogu Kosovë –Serbi ka rifilluar me 16 korrik në Bruksel, mes kryeministrit të
Kosovës, Avdullah Hoti dhe presidentit serb, Aleksander Vuçiq. Ky takim ndodhi pas gati dy
vjetësh, pasi dialogu u ndërpre në fund të vitit 2018, pas vendosjes së tarifës prej 100 për qind për
produktet me origjinë nga Serbia dhe Bosnje e Hercegovina. Dy temat kryesore në këtë takim ishin
personat e pagjetur dhe bashkëpunimi ekonomik. Delegacionet e Kosovës dhe Serbisë, pritet që
në këtë takim të vazhdojnë diskutime lidhur me dy tema te ngritura në takimin Hoti – Vuçiq. Sipas
kryeministrit të Kosovës, Avdullah Hoti, te tema ekonomisë mes tjerash përfshihen edhe dëmet e
luftës, borxhi shtetëror, pensionet, kursimet në banka si dhe dëmet e pronës private në kohën e
luftës. (Hysenaj, 2020).
Pra, vijueshmeria e dialogut do te kete perfaqesues Kryeministrin aktual te Kosoves Avdullah
Hoti. Presidenti Hashim Thaçi dhe kryeministri Avdullah Hoti kanë gjetur formulën e përfaqësimit
të Kosovës në dialogun me Serbinë, dhe atë do ta përfshijnë në Platformën për këtë proces. Por ka
marre shume kritika nga partitet e tjera, nga shoqeria civile dhe nga qytetare ne pergjithesi, duke
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ja bere me dije qe kthimi ne bisedime tenike eshte regres, pasi qe aspekti teknik eshte perfunduar
tash e sa kohe, problemi i Kosoves dhe Serbise eshte politik dhe ai duhet te trajtohet. Poashtu edhe
perfaqesimi per opinonin eshte i paqarte.I dërguari i posaçëm i Presidentit amerikan për bisedimet
Kosovë-Serbi, Richard Grenell, ka bërë të ditur se liderë të Kosovës dhe Serbisë do të takohen në
Uashington më 2 shtator për bisedime. Presidenti serb Aleksandar Vuçiq dhe kryeministri
Kosovar, Avdullah Hoti e kanë konfirmuar pjesëmarrjen (Kdpolitik, 2020).
Nga burime të ndryshme gjatë leximit kam hasur në opinione të njohësve vendorë e ndërkombëtarë
qe kanë shprehur drojën se në Washington, Kosovën e pret një zgjidhje e shpejtë shkaku i
zgjedhjeve presidenciale që duhet mbajtur në vjeshtë dhe e cila zgjidhje mund t’i prekë edhe
kufijtë. Por, duke i bazuar në deklaratat e Presidentit Thaci dhe Kryeministrit Hoti që nuk do të
ketë shkëmbim të kufijve e as nuk do të cenohet integriteti i Kosoveë, athëherë mbetet të
shpresojmë që nga këto bisedime në Uashington më 2 shtator 2020, do të buroj marrëveshja finale
e cila do jetë frutdhënëse për Kosovën..
Takimi, që fillimisht u caktua për 2 shtator, është shtyrë për 4 shtator, ka lajmëruar zëdhënësi i
Këshillit për Siguri Kombëtare, John Ullyot. (Indeksonline, 2020).
Përsëri, pas rifillimit të dialogut, nuk ka marrëveshje finale për njohje reciproke mes Kosovës dhe
Serbisë. Ka vetem marrëveshje ekonomike, për nenshkrimin e së cileë Amerika e shpërbleu
Kosovën me
njohjen e Izraelit, që është hap historik dhe ndihmë e jashtëzakonshme për ne. Si gjithmonë,
Amerika konfirmoi përseri përkrahjen e saj të madhe ndaj Kosovës dhe gatishmërinë për të
ndihmuar. Roli aktiv i Amerikës në dialog, po krijon një siguri të plotë dhe një teren të
përshtatshëm për Kosovën, duke shtuar besimin te qytetarët se në fund finalja do të jetë e
suksesshme për ne. Roli i Shtepisë së Bardhë dhe Presidentit Trump është i pazëvendësueshëm në
forcimin e shtetesisë së Kosovës. Sidoqoftë, nuk mund të mohohet që ky proces po shkon shumë
ngadalë, sepse realisht pritjet e qytetarëve dhe vetë qeveritarëve kanë qenë që në këtë takim do të
nënshkruhet marrëveshja finale dhe do të mbyllet kapitulli i negociatave Kosovë - Serbi me njohje
reciproke. Por në fakt u mbyllë vetëm një marrëveshje ekonomike por u realizua një njohje më
shumë e Kosovës si shtet sovran dhe i pavarur, e kjo përbën lajm pozitiv dhe shpresëdhenës per
vijueshmërinë e dialogut. E rëndësishme është se Kosova me anë të kësaj marrëveshje u dëshmua
se po mer një drejtim të ri në konsolidimin e e mëtejmë të subjektivitetit ndërkombëtar. Po fillon
një kapitull i ri ndërkombëtar për Kosovën.
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Presidenti Donald Trump nënshkruan marrëveshjen bashkë me Kreyministrin Hoti dhe Vuciqin
Me ndërmjetësimin e presidentit amerikan Donald Trump, Kosova dhe Serbia kanë nënshkruar sot
(04.09.2020) marrëveshje me Shtëpinë e Bardhë, e cila përbëhet prej 16 pikave. Serbia (Beogradi)
dhe Kosova (Prishtina) pajtohen të vazhdojnë përpara me normalizimin e mardhënjeve ekonomike
duke vijuar si më poshtë:
– Të dy palët do të zbatojnë marrëveshjen e autostradës Beograd-Prishtinë të nënshkruar më parë,
më 14 Shkurt 2020.
– Të dy palët do të zbatojnë marrëveshjen hekurudhore Beograd-Prishtinë të nënshkruar më parë,
më 14 shkurt, 2020.
Përveç kësaj, të dy palët do të angazhohen për një studim të përbashkët fizibiliteti mbi opsionet
për lidhjen e infrastrukturës hekurudhore Beograd-Prishtinë me një port të detit të thellë në
Adriatik
– Kosova [Prishtina] dhe Serbia (Beogradi) do të punojnë me Korporatën Ndërkombëtare të
Financave të Zhvillimit të ShBA dhe EXIM në memorandume të mirëkuptimit për të
funksionalizuar sa vijon: Autostrada e Paqes
Lidhja hekurudhore ndërmjet Prishtinës dhe Merdare
Lidhja hekurudhore midis Nishit dhe Prishtinës
Sigurimi i financimit për të mbështetur kreditë e kërkuara për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme
(SME’s)
Projekte shtesë dypalëshe.
-Prani e plotë ndërkombëtare në Beograd, Serbi, e Korporatës Ndërkombëtare të SHBA-së për
Zhvillim Financiar.

-Të dyja palët do të hapin dhe operacionalizojnë objektin në pikëkalimin e përbashkët kufitar
Merdare.
-Të dyja palët do t’i bashkohen “zonës së mini-Schengenit”, të shpallur nga Serbia, Shqipëria dhe
Maqedonia e Veriut në tetor të vitit 2019 dhe do t’i shfrytëzojnë plotësisht përfitimet nga ajo.
-Të dyja palët do t’i njohin diplomat dhe certifikatat profesionale të njëra-tjetrës.
-Të dyja palët do të pajtohen të punojnë me Departamentin amerikan të Energjisë dhe subjektet e
tjera të Qeverisë amerikane në një studim fizibiliteti, me qëllim të pëërdorimit të përbashkët të
Liqenit të Gazivodës/Ujmanit, si furnizues i sigurt i ujit dhe energjisë.
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-Të dyja palët do të shumëfishojnë burimet e tyre të energjisë.
-Të dyja palët do të ndalojnë përdorimin e pajisjeve 5G, të siguruara nga shitës të pabesueshëm,
në rrjetet e tyre të komunikimit. Aty ku tashmë ka pajisje të tilla, të dyja palët angazhohen për
heqjen e tyre dhe përpjekje tjera të ndërmjetësimit në kohën e duhur.
-Të dyja palët do të rrisin kontrollin e pasagjerëve ajrorë, ndarjen e informacioneve midis njëratjetrës dhe brenda kornizës së përgjithshme të bashkëpunimit me SHBA-në në Ballkan, dhe do të
angazhohen për përditësime teknologjike, për të luftuar aktivitetet keqdashëse, duke zbatuar dhe
operacionalizuar sistemet e siguruara nga SHBA-ja, për kontroll dhe informacion, përfshirë:
PISCES, APIS, ATS-G dhe SRTP.
-Të dyja palët zotohen se do të mbrojnë dhe promovojnë liritë fetare, duke përfshirë edhe rifillimin
e komunikimit ndërfetar, mbrojtjen e vendeve fetare dhe zbatimin e vendimeve gjyqësore, që janë
të lidhura me Kishën Ortodokse Serbe, si dhe vazhdimin e kthimit të pronave pa trashëgimi nga
periudha e Holokaustit, si dhe të pronave hebreje që nuk i ka kërkuar askush.
-Të dyja palët zotohen të përshpejtojnë përpjekjet që të lokalizojnë dhe identifikojnë mbetjet e
personave të humbur. Të dyja palët angazhohen që të identifikojnë dhe implementojnë zgjidhje të
gjata dhe të qëndrueshme për refugjatët dhe personat e zhvendosur brenda vendit. Të dyja palët
angazhohen që të përcaktojnë një pikë kontakti, që do t’i udhëheqë këto përpjekje brenda
ministrive të tyre respektive dhe do t’i koordinojë këto përpjekje mes Beogradit dhe Prishtinës, si
dhe do t’i përditësojë të dhënat për numrin e rasteve të zgjidhura dhe ato që janë në proces, çdo
vit.
-Të dyja palët do të punojnë me 69 vendet, të cilat homoseksualietin e konsiderojnë si krim, që ta
dekriminalizojnë.
-Të dyja palët zotohen ta shpallin Hezbollahun organizatë terroriste dhe t’i përmbushin në tërësi
masat për të kufizuar operacionet e Hezbollahut dhe aktivitetet financiare nën juridiksionin e tyre.
-Kosova (Prishtina) do të pajtohet që ta zbatojë një moratorium njëvjeçar, për të mos kërkuar
anëtarësim të ri në organizata ndërkombëtare. Serbia (Beogradi) do të pajtohet ta zbatojë një
moratorium njëvjeçar mbi fushatën e saj për çnjohje dhe do të përmbahet nga kërkesa zyrtare ose
jozyrtare ndaj ndonjë vendi ose organizate ndërkombëtare, që të mos e njohë Kosovën (Prishtinën)
si shtet të pavarur. Të gjitha marrëveshjet për të hequr dorë do të hyjnë në fuqi menjëherë.
-Kosova (Prishtina) dhe Izraeli pajtohen të njohin njërai-tjetrën. (Njëshi, 2020)
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Serbia dhe Kosova kanë rënë dakord të normalizojnë lidhjet ekonomike, tha Presidenti i SHBA
Donald Trump të Premten, duke përshëndetur atë që ai e quajti një "përparim të madh" që do të
ndihmoje të dy vendet e Ballkanit të përparojne pas dekadave të luftës dhe negociatave të
dështuara. (Reuters, 2020).
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3 DEKLARIMI I PROBLEMIT
“Status quoja”-ja nuk iu konvenon interesave strategjike të Republikës së Kosovës, ndërsa
mungesa e unitetit te liderëve politike në Kosovë si dhe diskursi politik i tyre së fundmi lidhur me
procesin e dialogut është me pasoja politike dhe diplomatike për Republikën e Kosovës dhe në
mënyrë të drejtpërdrejtë iu përshtatet interesave të Serbisë. Poashtu, përkundër faktit se me
Marrëveshjen e vitit 2013 palët ishin dakorduar se nuk do ta pengonin njëra-tjetrën në procesin e
integrimeve evropiane, Serbia është edhe sot pengesë për anëtarësimin e Kosovës në Këshillin e
Evropës dhe me fushatat e saj të egra kundër Kosovës, as sot e kësaj dite, qytetarët tanë nuk e
kanë fituar të drejtën e lëvizjes së lirë në zonën e Shengenit, dështim ky që bie edhe mbi supet e
BE-së, sepse Kosova ka pasur gjithnjë qasje konstruktive në dialog, poashtu i ka plotësuar të gjitha
kushtet e kërkuara nga BE-ja për të fituar liberalizimin dhe prapë mbetet vendi më i izoluar në
Ballkan. Është e pakuptueshme qasja e BE-së në ketë drejtim. Nderkohë Serbia parreshtur është
angazhuar që Kosova të mos mund të anëtarësohet as në Interpol që do të ishte në interes edhe të
Kosovës, por edhe të vet Interpolit si organizatë, dhe as në UNESCO, ku angazhimi agresiv i
Serbisë ndikoi që Kosova të dështojë të anëtarësohet. Pra, Kosova në vazhdimësi ka qenë
konstruktive, e gatshme të bashkëpunoj me partnerët strategjik dhe e drejtë në kërkesat e saj, por
ende nuk e ka marrë shpërblimin e merituar, e që është arritja e marrëveshjes përfundimtare në
favor të saj drejt hyrjes në familjen euro-atlantike, përshirë këtu arritjen e liberalizimit,
anëtarësimin ne OKB dhe në organizata të tjera ndërkombëtare. Prandaj është e domosdoshme qe
në marrëveshjen finale të zgjidhen të gjitha këto çështje, si qasja destruktive e Serbisë dhe të
kërkohet përkrahje më e madhe e BE-së ndaj Kosovës.
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4 METODOLOGJIA
Hulumtimi bazohet në informacionin e marrë nga një larmi burimesh që përdoren në një mënyrë
që çon në përgjigjen e pyetjes kryesore të kërkimit, si dhe çështjeve që rrjedhin prej tij. E kam
përdorur metodën krahasuese, e kam krahasuar qasjen e Kosovës dhe Serbisë në dialog,
mbledhjen e të dhënave, teknikën e intervistave, metodën kualitative, qasjen kërkimore dhe në
fund të punimit qasjen normative.
a) Pjesa teorike - Kjo pjesë është marrë nga libra të ndryshëm, artikuj të revistave dhe raporte të
ekspertëve që kanë të bëjnë me sfondin historik të Kosovës dhe konfliktin e saj, me diplomacinë
ndërkombëtare dhe procesin e negociatave, dhe me implikime politike dhe ligjore. Rreth këtyre
burimeve ështe ndërtohet themeli dhe argumentet kryesore të punimit.
b) Materialet kryesore të burimit - Materialet si dokumentet, raportet e hartuara nga UNMIK, BE
dhe Organizata të tjera Ndërkombëtare, Rekomandimet, Propozimet, Marrëveshjet, Rishikimet,
Revistat shkencore, Kartat dhe Konventat përdoren dhe analizohen në detaje pasi ato ofrojnë një
kontribut shumë te rëndësishëm në ndërtimin e kornizës teorike. Për më tepër, këto materiale
plotësohen me artikuj dhe informacione për shtyp nga mediat lokale dhe të huaja.
c) Intervistat - Intervistat paraqesin një aspekt tjetër të rëndësishëm të hulumtimit pasi ato rrisin
analizat e përgjithshme të procesit të negociatave nga këndvështrime të ndryshme. Ato zhvillohen
me përfaqësues vendor të cilët ishin njohës të mirë

apo edhe pjesëmarrës në procesin e

negociatave.
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5 PREZANTIMI I REZULTATEVE
Avni Arifi – Ambasador i Kosovës në Emiratet e Bashkuara Arabe, ish - kryesues i ekipit
negociator me Serbinë
Cilat janë sfidat kryesore me të cilat përballet Kosova në politikën e jashtme?
Kosova përballet me lloj lloj sfidash, por sfidat sot janë shumë më të rënda se të mëparshmet.
Natyrisht, sfida kryesore mbetet rezistenca që vjen nga Serbia dhe miqtë e saj Rusia, Kina dhe
vendet tjera që nuk e kanë njohur Kosovën dhe janë pengesë serioze në fuqizimin e Kosovës në
arenën ndërkombëtare. Një sfidë tjetër që Kosova është duke u perballur viteve të fundit është mos
stabiliteti i brendshëm dhe mesazhet që vijnë nga Kosova. Brenda një viti Kosova ka pasur 3
Qeveri dhe kjo përveç anës operacionale dhe mesazheve të ndryshme që vijnë nga secila qeveri
ka edhe efekte negative sa i përket porosive në përgjithësi që jipen nga Kosova dhe forcën e
mesazhit që depërton te mekanizmat e ndryshëm.
Cila është qasja që duhet ndjekur Kosova në procesin e negocimit?
Në botën demokratike sot çdo proces varet nga negocimi. Gjithçka çka ndodh sot edhe brenda BEsë edhe në procese të ndryshme varet nga aftësia e shteteve që të nxerrin alternativën më të mirë
nga negocimi. Natyrisht që edhe Kosova varet nga procesi i saj nuk janë në negocim dhe nuk duhet
kurrë të jenë .
Cilat janë ngecjet e Kosovës në politikën e jashtme?
E përmendëm edhe më parë që ngecja kryesore e Kosovës është mos aftësia apo vështirësia për tu
përballur me fushatat e egra, të fuqishme që vijnë nga Serbia të cilat janë të financuara dhe
përkrahura nga armiqtë e Kosovës. Ne politikën e jashtme kosovare ka shumë sfida, të ndryshme,
që fillojnë nga fakti se Kosova ka një diplomaci relativisht të re, pastaj shtrohen shumë pyetje sa
është kjo diplomaci e trajnuar, sa ka ndikim partiak në përzgjedhjen e stafit që mirën me çështje
diplomatike, organizimet e ndryshme që ndodhin brenda shoqërisë së Kosovës, ndryshimet e
shpeshta të Qeverisë e të gjitha këto ndikojnë negativisht në politiken e jashtme të Kosovës. Unë
besoj se Kosova nuk ka asnjë alternativë tjetër përpos familjes euro - atlantikë. Ky është përcaktim
i Kosovës dhe qytetarëve të saj. Se sa dhe me çfarë shpejtësie do të arrijmë qëllimin është një
çështje tjetër që nuk varet nga ne. Por nga ne varet shumë se sa jemi në gjendje që të
implementojmë reformat për integrim ndërsa në anën tjetër edhe nga dinamikat dhe politikat që
mbretërojnë në familjen euro - atlantike. Jo gjithmonë këto dinamika kanë qenë në anën apo në

37

favor të Kosovës. Për momentin edhe tash po e shohim një rezistencë nuk do të thoja anti Kosovë
por që nuk është fare në interes të Kosovës.
Pse nuk janë liberalizuar vizat ende, a është për këtë fajtor BE apo qasja e Kosovës ndër vite ?
Arsyeja është shumë e thjeshtë, vendet anëtare e kanë injoruar rekomandimin e Komisionit
Evropian për liberalizim të vizave për Kosovën, është botërisht e dijshme që këtu qëndron Franca
prapa me përkrahje të Holandës dhe ndonjë vendi tjetër. Realiteti qëndron se Kosova 95 kriteret e
vendosura të Komisionit Evropian i ka plotësuar edhe zyrtarisht në Qershor të vitit 2018. Të gjitha
premtimet e KE dhe vendeve anëtare si p.sh Gjermania nuk janë realizuar dhe me të drejtë në
skenën politke po flitet për mosmbajtje të fjalës nga BE, Franca injoron KE dhe kjo nuk ka fare
të bëjë me strategjinë e palës kosovare në tavolinë negociuese.
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6 KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME
Hapi i parë i domosdoshëm është konsensusi i brendshëm politik dhe institucional, në mënyrë që
procesi i dialogut të përmbyllet me sukses. Uniteti politik, kombëtar e institucional duhet të jetë
themeli për një marrëveshje përfundimtare me Serbinë. Kjo nënkupton zhvillimin paraprak të
dialogut politik ndërinstitucional të të gjitha subjekteve politike të përfaqësuara në Kuvendin e
Republikës së Kosovës, duke mos i lene anash asnjehere përfaqësuesit nga shoqëria civile dhe të
institucioneve shkencore dhe profesionale, si dhe një numër ekspertësh të fushave të ndryshme,
eshte e domosdoshme qe pozita dhe opozita të kultivojne kulturen e

komunikimit dhe

bashkëveprimit, sepse sa me te bashkuar qe jemi, aq me te forte do te dalim ne luften diplomatike
perballe Serbise, dhe cdo percarje apo konflikt i brendshem, nuk do te na ndihmoje aspak,
perkundrazi do te na demtoje. Republika e Kosovës duhet ta zhvillojë fazën përfundimtare të
dialogut me Republikën e Serbisë brenda kuadrit kushtetues dhe ligjor në fuqi. Sovraniteti dhe
integriteti territorial i Republikës së Kosovës është i pacenueshëm, i patjetërsueshëm dhe i
pandashëm, siç përcaktohet me Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Pala Kosovare prioritet me
kembengulje ne tavolinen negociuese duhet ta kete zgjidhjen e cështjeve kryesore: zbardhja e fatit
të personave të pagjetur, adresimi i përgjegjësisë penale për krime tё luftës, dëmshpërblimet e
luftës, kompensimi i viktimave të luftës, kthimi i tё mirave materiale, kursimeve dhe pensioneve
për qytetarët e Kosovës, të hapet procesi i rikthimit në shtëpi të tyre të personave të zhvendosur,
sidomos në pjesën veriore të Kosovës etj.Te kerkohet ne vazhdimesi ndëshkueshmëria për
gjenocid, krime të luftës dhe krime kundër njerëzimit qe i ka bere Serbia ne Kosove. Republika e
Kosovës, gjithashtu, nuk mund të lejojë të negociohet çfarëdo ndryshimi të kufijve midis Kosovës
dhe Serbisë, në formë të “korrigjimit”, “shkëmbimit”’ dhe “ndarjes” së Kosovës, sepse kjo do të
kishte pasoja të mëdha dhe të pariparueshme për shtetësinë dhe subjektivitetin ndërkombëtarë të
Kosovës. Kosova duhet të ngulë këmbë që Serbia të zbatojë të gjitha Marrëveshjet e pazbatuara
nga Procesi i dialogut teknik të viteve 2011/2012 dhe që të bëhet evidentimi nga institucionet
kompetente të nivelit të zbatimit të marrëveshjeve të arritura deri më tani. Republika e Kosovës
duhet të insistojë në vazhdimësi kërkesën për avancimin e pozitës kushtetuese dhe të të drejtave
legjitime të shqiptarëve të Preshevës, Bujanocit dhe të Medvegjës, paralelisht me ato të serbëve të
Kosovës, mbi bazën e parimit të reciprocitetit. Pala Kosovare duhet të mbajë bashkërendim
konsistent me aleatët perëndimorë, SHBA-në dhe BE-në. Të kerkojë që Serbia të obligohet që të
mos e pengojë anëtarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare dhe në BE. Marrëveshja
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përfundimtare duhet të nënshkruhet në kapacitete të barabarta, ku Serbia e njeh Kosovën si shtet,
sovran dhe te pavarur dhe përcaktohet anëtarësimi i Kosovës në mënyrë direkte në OKB.
Pra, literatura që e kam shfrytëzuar, më ka ndihmuar të zgjeroj vizionin, të thelloj njohuritë dhe
të krijoj argumente për cështjet në vijim:
Qasja e Kosovës - Konstruktive, që nga fillimi i negociatave korrekte dhe në përputhje të plotë
me kërkesat e aleatëve strategjik, çdo veprim sabotues që ka ndermarrë Kosova ka qenë
kundëreagim ndaj veprimeve të filluara nga Serbia, asnjëherë nxitëse e klimës konfliktuoze
Qasja e Serbisë - Dekonstruktive, jo bashkëpunuese, tendencioze, shpërndan frymë negative
publikisht në vazhdimësi, nuk i përmbahet marrëveshjeve të arritura.
Sfida kryesore në tavolinën negociuese - Njohja e Kosovës nga Serbia në kufijtë egzistues (Nuk
ka normalizim pa njohje, pa kërkim falje dhe pa dëmshpërblim nga Serbia ), kthimi në dialog
teknik, frikë për regres
Sfidat kryesore në politikën e brendshme në raport me dialogun - Mungesa e konsesusit të
partive politike dhe polarizimi i skajshëm i tyre në raport me këtë temë madhore, suksesi do të
mungojë nëse Kosovën fazat e ardhshme të dialogut e gjejnë të përçarë dhe të papërgatitur
Pritshmëritë e qytetarëve nga ky dialog - Në Prishtinë është vështirë të besohet në arritje të
rezultateve përderisa Serbia ende refuzon të kërkojë falje për krimet e bëra në Kosovë, si veprim
moral më bazik. Në të njëjtën kohë, Serbia vazhdon pro aktivisht të ndërmerr veprime që
sabotojnë̈ zhvillimin e brendshëm dhe integrimin e jashtëm të Kosovës dhe vazhdon ta potencoj
që nuk do ta njohë asnjëherë Kosovën, atëherë patjetër që ka humbur besimi që këto negociata do
të sjellin ndonjë sukses, poashtu ka shume qytetarë sot qe mendojnë se tërë procesi në fakt ka
shërbyer vetëm për përparim të Serbisë në rrugën drejt anëtarësimit në BE , se po aplikohen
standarde të dyfishta në raport me Kosovën dhe se ky dialog nuk do të përmiresojë jetën e
qytetarëve në Kosovë, thjesht do të shtyej përpara procesin e integrimit në BE, por megjithatë
mbetet te shihet vijueshmëria e ri-fillimit të rundeve të ardhshme të dialogut ku Kosova do të
përfaqësohet nga Kryeministri Avdullah Hoti dhe Presidenti Hashim Thaci.
Kërkesat drejtuar BE-së si palë lehtësuese - Fillimisht duke e ditur që sa i përket zbatimit të
kushtit për bashkëpunim rajonal dhe fqinjësi të mirë Kosova i ka plotësuar të gjitha kushtet atëherë
BE do të duhej t’i ofronte Kosovës perspektivë evropiane pa kushte shtesë. BE si palë lehtësuese
duhet t’i shmang situatat improvizuese, jetë më pro-aktive dhe të shtojë fokusin tek mbikëqyrja e
zbatimit të marrëveshjeve, një asistence e pavarur teknike për përkrahje të palëve në zbatimin e
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marrëveshjeve me një fond racional do e ndihmonte situatën dhe përshpejtonte zbatueshmërinë, te
siguroje stabilitet mbi parimin barabarësisë dhe partneritetit. Poashtu, te ndryshojë qasjen për
dialog teknik, sepse kjo do ta stërzgjasë procesin për edhe 10 vite të ardhshme dhe kjo çështje do
të mbetet e hapur, pa epilog. Të përshpejtojë shpërblimin që e meriton Kosova për të gjithë punën
që e ka bërë deri tani, duke përfshirë këtu lirinë e lëvizjes ne zonën Shegën, në mënyrë që të
përfundojë̈ izolimi i padrejtë i qytetareve, duke ndikuar kështu që të rritet besimi se ky dialog nuk
efshtë vetëm për Bashkimin Evropian dhe Serbinë por edhe për ta përmirësuar jetën e tyre.
Marrëveshja finale të siguroj njohjen reciproke dhe të sigurojë pranimin e Kosovës në OKB dhe
pastaj në organizata tjera ndërkombëtare.
Marrëveshja finale Kosovë-Serbi duhet të ndërmjetësohet deri në fund nga lidershipi i
SHBA-së - Lidershipi nga SHBA-ja është krucial për arritjen e përparimeve diplomatike që kanë
për qëllim stabilitetin dhe paqen në mbarë botën. Marrëveshja finale Kosovë-Serbi duhet të
ndërmjetësohet nga lidershipi i SHBA-së.
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